**Cynnydd Cyff****redinol y Nodau Llesiant**

Cymru lewyrchus

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Yn ôl y data, gwelir y cyfraddau uchaf o dlodi plant yng Nghymru ym Mlaenau Gwent, sef 30.3% yn 2021/22 sydd gywerth â 4,124 plentyn. Mae Blaenau Gwent wedi gweld cynnydd yng nghyfran y plant sy'n byw mewn tlodi er 2015. Mae effaith tlodi ar blant wedi cael ei dogfennu'n dda, ac mae plant o deuluoedd sydd ar incwm isel yn fwy tebygol o ddioddef iechyd corfforol a meddyliol gwaeth; perfformio llai cystal yn yr ysgol; a chael llai o gyfleoedd yn y dyfodol. Roedd 74% o blant mewn tlodi ym Mlaenau Gwent yn byw mewn teuluoedd sy'n gweithio, ac mae hyn gywerth â 2,872 o blant. Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn dangos amddifadedd fel cyfran o breswylwyr ym mhob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA). Wyth ystyriaeth allweddol y Mynegai yw: incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, sgiliau a hyfforddiant, mynediad daearyddol i wasanaethau, tai, amgylchedd ffisegol a diogelwch cymunedol. Blaenau Gwent sydd â’r ganran uchaf o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig ledled Cymru sef 10%, ar gyfer incwm (19.1%), addysg (27.7%) a diogelwch cymunedol (23.4%). <https://www.data.cymru/dashboards/viewofpoverty>

Sefydlodd yr awdurdod grŵp trawsbleidiol costau byw ym mis Medi 2022 a chaiff ei gefnogi gan grŵp gweithredu sy'n gyfrifol am weithredu cynllun gweithredu. Ffocws y cynllun gweithredu yw cefnogi trigolion a busnesau lleol a hyrwyddo gwaith partneriaeth. Mae angen gweithio'n fwy unedig a darparu ymyriadau holistaidd er mwyn sicrhau bod y rheiny sydd dan anfantais gymdeithasol ac economaidd yn cael y cymorth iawn ar yr adeg iawn, nawr ac yn y dyfodol. Mae yna gysylltiad annatod rhwng yr argyfwng costau byw a'r agenda tlodi.

Mae ein Hybiau Cymunedol, sy'n gweithredu ar draws saith lleoliad hygyrch ar draws y fwrdeistref, yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth i gynnig cymorth ac i roi cyngor ynghylch cynlluniau fel taliadau yn ôl disgresiwn ar gyfer costau byw, a thaliadau tai. Mae yna gymorth penodol ar gael hefyd i bensiynwyr a'r rheiny sydd ag anabledd. Rhoddir cymorth hefyd gyda disgowntiau neu ostyngiadau ar y dreth gyngor i'r rheiny ag anableddau meddyliol neu gorfforol, gofalwyr neu'r rheiny sydd ar incwm isel. Cynigir cymorth hefyd i deuluoedd â phlant gyda ffocws penodol ar brydau ysgol am ddim a grantiau gwisg ysgol Ymhellach, rydym yn dal i gynnig cyngor a chymorth ar gyfer biliau cyfleustodau wrth i bobl ddioddef yn wyneb yr argyfwng ynni, gyda chyfleoedd ar gyfer cymorth a chynlluniau ar gyfer cymorth gyda thanwydd, taliadau tanwydd y gaeaf i bobl hŷn a gostyngiadau cartrefi clyd.

Mae'r Cyngor yn chwarae rhan hanfodol gyda'i bartneriaid wrth gefnogi Partneriaeth Bwyd Blaenau Gwent, a'i nod yw adeiladu system fwyd lleol sy'n iach, yn fforddiadwy, yn gydnerth ac yn deg. Mae wedi cefnogi cymunedau yn y fwrdeistref gyda phrosiectau tyfu cymunedol, sefydliadau bwyd a rhwydwaith siopa lleol. Wrth gefnogi pobl trwy'r argyfwng costau byw , ar hyn o bryd mae yna ffocws ar gynnig cyfleoedd i bobl sy'n ei chael yn anodd cael mynediad at fwyd trwy nifer o ddarparwyr banciau bwyd neu gymorth gyda bwyd. Yn 2022/23 rhoddodd y Cyngor gymorth trwy oruchwylio'r Grant Cymorth Dosbarthu Bwyd ac roedd dros £80,000 ar gael i grwpiau.

Mae'r cymorth penodol a ddarperir gan y Cyngor i gefnogi'r rheiny y mae'r argyfwng costau byw yn effeithio arnynt yn cynnwys:

Canolfannau Clyd - Cafodd y Cyngor £28,566 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Canolfannau Clyd fel llefydd diogel a chynnes yn y gymuned leol. Trwy broses ymgeisio, cefnogodd Blaenau Gwent 30 canolfan glyd ac

yn hwyr ym mis Mawrth 2023, daeth cyllid ychwanegol ar gael gan Gynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw ac yn sgil hynny cafodd bob canolfan glyd gyllid pellach i ymestyn eu darpariaeth am dri mis pellach.

Dosbarthu Bwyd - Yn rhan o'r Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw dyrannwyd £70,000 er mwyn galluogi sefydliadau newydd a sefydliadau sydd eisoes yn bodoli i geisio am nawdd i gefnogi trigolion i ddarparu bwyd mewn argyfwng ar gyfer y rheiny ag angen. Agorodd y broses ymgeisio ym mis Rhagfyr 2022 ac roedd sefydliadau'n gallu ymgeisio am grant o hyd at £5,000. Daeth cyllid pellach ar gael yn hwyr ym mis Mawrth 2023, ac yn sgil hynny dyfarnwyd £89,850 pellach i ymgeiswyr gwreiddiol i ymestyn eu darpariaeth.

Cymorth Trussel Trust a ddarparwyd:

* dosbarthwyd 191 pecyn i deuluoedd a oedd y cynnwys 309 oedolyn a 186 plentyn ym mis Rhagfyr 2022;
* dosbarthwyd 188 pecyn i deuluoedd a oedd y cynnwys 304 oedolyn a 152 plentyn ym mis Ionawr 2023; a
* dosbarthwyd 174 pecyn i deuluoedd a oedd y cynnwys 273 oedolyn a 146 plentyn ym mis Chwefror 2023.

Cyngor ar Bopeth – Dyrannwyd cyllid trwy'r Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw er mwyn cyfoethogi'r gwasanaeth a ddarperir. O fis Rhagfyr 2022, gweithiodd aelod o staff o Gyngor ar Bopeth yn yr Hybiau Cymunedol i roi cymorth i drigolion a chyrhaeddwyd y niferoedd a ganlyn:

* cefnogwyd 22 unigolyn ym mis Rhagfyr 2022;
* cefnogwyd 91 unigolyn ym mis Ionawr 2023; a
* chefnogwyd 79 unigolyn ym mis Chwefror 2023.

Mae sefydlogrwydd ein marchnad gofal cartref a chartrefi gofal, a'i chynaliadwyedd, yn flaenoriaeth bwysig i'n timau oherwydd effaith Covid, arwyddion cynnar o effaith y cynnydd mewn costau tanwydd a chyfleustodau, a straen difrifol ar staffio. Yn ystod 2022/23, mae nifer o ddarparwyr, gan gynnwys ein gwasanaethau mewnol, wedi adrodd am lefelau uchel o swyddi gwag ac mae hyn yn cael effaith ar argaeledd staff i ddarparu cymorth. Mae ein tîm comisiynu wedi parhau i weithio gyda darparwyr mewn perthynas â chyflwyno'r cyflog byw gwirioneddol a hefyd trwy gwmpasu'r cymorth potensial y gellir ei roi i'n gweithwyr gofal cartref er mwyn cynyddu cyflogau i wneud iawn am y cynnydd yng nghostau tanwydd. Roedd y cynnydd sydyn mewn prisiau tanwydd yn destun pryder yn y farchnad gofal cartref. Er mwyn rhoi sylw i hyn, aeth y Cyngor ati'n sydyn i ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer staff i gefnogi'r cynnydd yng nghostau tanwydd yn ystod rhan gynnar y flwyddyn.

Yn sgil yr Argyfwng Costau Byw, roedd y Tîm Cefnogi Pobl yn gallu ariannu Pecynnau Cynhaliaeth Cartref ychwanegol i gefnogi pobl wrth iddynt symud i mewn i'w llety eu hunain i gynorthwyo gyda chostau byw.

Mae'r gwaith yn parhau i gefnogi gostyngiad yn effaith tlodi a digartrefedd trwy ddarparu gwasanaethau arloesol ac effeithiol y Grant Cymorth Tai , ac mae model hybrid newydd o gefnogaeth nawr wedi'i sefydlu'n llwyr ar draws Gwasanaethau Darparwyr. Fodd bynnag, mae dyfodol cyllid o’r Grant Cymorth Tai yn dal i fod yn bryder sylweddol. Mae Darparwyr Cymorth yn awgrymu bod eu costau'n codi'n sylweddol ac nad yw gwerth eu contract cyfredol yn talu costau darparu'r gwasanaeth mwyach. Bydd hyn yn cael effaith ar wasanaethau cyfredol a hefyd ar gomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol. Mae hyn yn cael ei fonitro'n agos gan y Tîm Cefnogi Pobl.

Mae yna Asesiad o'r Farchnad Dai Leol ar y gweill er mwyn goleuo Strategaeth Tai ddiwygiedig a Chynllun Datblygu Lleol. Yn ddiweddar, sefydlwyd Grŵp Strategaeth Tai sy'n trawstorri er mwyn symud y Strategaeth Tai ddiwygiedig yn ei blaen.

Cafodd Rheilffordd Cwm Ebwy, cangen o brif reilffordd y Great Western, effaith sylweddol ar adfywio ym Mlaenau Gwent, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd ers ei hail-agor i deithwyr fwy na degawd yn ôl. Dangoswyd llwyddiant Rheilffordd Cwm Ebwy gyda nifer teithwyr yn llawer uwch na’r amcangyfrifon cychwynnol a bydd yr estyniad newydd arfaethedig i’r cledrau yn Abertyleri, sy’n cynnwys cyfleusterau parcio a theithio ar gyfer 100 o gerbydau, yn cynyddu hygyrchedd a chysylltedd ymhellach i ardal Abertyleri. Caiff llwyddiant Rheilffordd Cwm Ebwy ei gefnogi gyda thystiolaeth gan gyflogwyr lleol a newidiodd batrymau shifft ar gyfer gweithwyr sy’n teithio ar y trên ac mae wedi agor opsiynau newydd ar gyfer preswylwyr lleol o ran cyfleoedd cyflogaeth a mynediad i wasanaethau a chyfleusterau, ym Mlaenau Gwent a’r cyffiniau. Bydd yr estyniad i Abertyleri yn cynyddu’r buddion hyn ymhellach ac mae ganddo’r potensial i gynyddu’r nifer o bobl sy’n ymweld â chanol y dref a chreu twf ym maes manwerthu. Bydd gwaith pellach ar y rheilffyrdd yn cynyddu amlder y trên i ddau drên bob awr o Lynebwy a gwelliannau i'r seilwaith a'r signalau ar hyd llinell Glynebwy.

Cymru Gydnerth

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo datblygiad ffatri wydr Ciner ar y safle diwydiannol yn Rasa. Mae hon yn sefyllfa gadarnhaol i Flaenau Gwent a gobeithir y bydd y ffatri yn creu 650 o swyddi ac yn darparu buddion economaidd i genedlaethau’r dyfodol. Y bwriad yw i’r safle weithredu fel catalydd i ddarparu mwy o arloesedd a buddsoddiad yn yr ardal.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi cyllid fel rhan o’r Cynllun Ffyniant Gyffredin. Mae Blaenau Gwent yn gweithio’n rhanbarthol ac yn lleol i sicrhau y gall yr ardal gael mynediad at gymaint o arian â phosibl er mwyn darparu cyllid ar gyfer yr ardaloedd y mae angen y mwyaf o gefnogaeth arnynt. Mae peth o’r gwaith hyd yma yn cynnwys gweithio gyda Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r cymoedd gogleddol i gefnogi prosiectau trafnidiaeth ar lefel ranbarthol.

Defnyddiwyd tua £2M i ddarparu cyfleusterau TGCh ar draws pob ysgol ym Mlaenau Gwent fel rhan o gynllun technoleg Hwb. Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn anelu at ddarparu seilwaith, gwasanaethau ac adnoddau addas ar draws ystadau’r ysgolion, i gefnogi anghenion ysgolion wrth iddynt gael mynediad at wasanaethau digidol a’u defnyddio.  Nod y dull gweithredu hwn yw galluogi ysgolion a gynhelir yng Nghymru i fanteisio’n gyson ar fuddion trawsnewidiol technoleg ddigidol ar gyfer addysg. Mae’r cynllun yn darparu ystod o wasanaethau digidol i ysbrydoli athrawon a dysgwyr i sefydlu arferion digidol yn hyderus, wrth ddatblygu diwylliant, cymwyseddau, sgiliau a gwybodaeth ddigidol.

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn gweithio gyda Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r naw awdurdod lleol arall yn y rhanbarth i gynnig cyfleoedd i fusnesau a graddedigion newydd. Nod cynllun graddedigion Venture yw gwella cynhyrchiant, arloesi a thwf economaidd trwy gysylltu graddedigion talentog gyda busnesu uchelgeisiol yn y Brifddinas-Ranbarth. Mae’r cynllun hwn yn cynnig ystod o wasanaethau am ddim i fusnesau i oresgyn rhwystrau recriwtio, a chaiff graddedigion ar y cynllun gymryd rhan mewn cynllun cydlynol a chwblhau cymhwyster ILM a gaiff ei gyllido’n llawn ac a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: <https://www.venturewales.org>

Cymru sy'n Fwy Cyfartal

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i weithredu Deddf Cydraddoldeb 2010 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddatblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd i rychwantu'r blynyddoedd 2024/28, a bydd y cynllun cyfredol yn dod i ben yn 2024. Mae'r gweithgarwch allweddol a fydd ar y gweill er mwyn datblygu'r cynllun newydd yn cynnwys:

* Cynnal gwaith ymchwil er mwyn deall y sefyllfa strategol o ran cydraddoldeb;
* Mapio'r cyfraniadau cyfredol o ran darparu gwasanaethau;
* Gwneud gwaith briffio am ddatblygiad polisi cydraddoldeb strategol a ddarperir ar gyfer meysydd gwasanaeth, uwch-dimau rheoli ac aelodau etholedig;
* Sefydlu gweithdai Polisi a Pherfformiad corfforaethol chwarterol ar draws y sefydliad er mwyn codi ymwybyddiaeth a chefnogi gweithrediad meysydd polisi statudol allweddol (e.e., Cydraddoldeb, Y Gymraeg, Newid Hinsawdd ayb.);
* Sefydlu Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb i Randdeiliaid fel mecanwaith ar gyfer dal profiadau bywyd pobl a warchodir gan y Ddeddf er mwyn cefnogi datblygiad polisi a monitro perfformiad, gyda chyfle i gynnwys aelodau etholedig a chynrychiolwyr asiantaethau / sefydliadau arbenigol;
* Cyfranogiad / ymgynghoriad parhaus trwy rwydweithiau ymgysylltu sydd wedi eu sefydlu, grwpiau allweddol ac aelodau o staff â nodweddion gwarchodedig sy'n dod o dan y Ddeddf; ac
* Ystyried gofynion hyfforddiant ar gyfer staff, uwch-reolwyr, ac Aelodau am feysydd statudol allweddol megis Cydraddoldeb, Y Gymraeg a Chyfranogiad ac Ymgysylltiad\* ayb.

\* *Mae datblygiad Strategaeth Cyfranogiad ac Ymgysylltiad y Cyngor ar gyfer 2023/26 (yn ôl Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2010) yn cyd-fynd â'r gwaith hwn i uchafu'r defnydd o adnoddau.*

Bydd y Cynllun newydd hefyd yn cynnwys nifer o feysydd polisi newydd Llywodraeth Cymru gan gynnwys:

* [Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol](https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan)
* [Coffáu cyhoeddus yng Nghymru](https://www.gov.wales/public-commemoration-wales-guidance-public-bodies-html)
* [Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru](https://www.gov.wales/lgbtq-action-plan-wales)

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb yn anelu at roi tegwch a chydraddoldeb wrth galon popeth y mae’r Cyngor yn ei wneud, ac mae hyn yn ganolog wrth uchafu canlyniadau llesiant ar gyfer preswylwyr, cymunedau lleol, staff ac ymwelwyr, nawr ac yn y dyfodol. Fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, cydnabyddir bod gennym ran allweddol i’w chwarae wrth wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Mae'r Cyngor wedi nodi Hyrwyddwr Cydraddoldeb sy'n Aelod Etholedig ac sy'n cynrychioli'r sefydliad ar Rwydwaith Cydraddoldeb Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chynrychiolir y Cyngor mewn nifer o gyfarfodydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Cenedlaethol a Rhanbarthol i gydweithio a rhannu arfer da a dysgu. Fel sefydliad rydym yn parhau i addo'n cefnogaeth i ymgyrchoedd cydraddoldeb cenedlaethol a pholisïau sy'n amlygu, er enghraifft Dim Hiliaeth Cymru; Gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Wrth-hiliol erbyn 2030 a Chynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru.

Enghraifft arbennig o dda o gefnogi ymgyrchoedd cydraddoldeb cenedlaethol oedd y gydnabyddiaeth a roddwyd i Ddiwrnod Rhyngwladol Cofio'r Holocost trwy ddigwyddiad a gynhaliwyd ddydd Gwener 27 Ionawr 2023. Roedd yn gyfle i anrhydeddu goroeswyr cyfundrefnau casineb a chymryd y cyfle i feddwl sut yr ydym yn byw ein bywydau heddiw a dod â'n cymunedau at ei gilydd i greu dyfodol gwell a mwy diogel. Ar 26 Ionawr 2023, cytunodd Cyngor i ddyfarnu i Eva Clarke Rhyddid y Fwrdeistref, sef yr acolâd uchaf y gall y Cyngor ei roi. Ganed Eva Clarke mewn gwersyll crynhoi ac roedd yna un o dri baban a oroesodd. Mae Eva wedi gweithio'n ddiwyd dros y blynyddoedd i sicrhau bod straeon y goroeswyr wedi cael eu hadrodd, gan sicrhau bod eu hatgofion yn byw byth ac nad yw'r hyn a ddioddefwyd yn cael ei anghofio fyth. Mae gan Eva gysylltiadau cryf gyda De Cymru, a Blaenau Gwent yn benodol. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ym mis Mawrth 2023.

Rydym yn dal i fod yn rhan o'r rhwydwaith Cyngor Balch sydd wedi ymestyn dros y flwyddyn ddiwethaf i gynnwys dau awdurdod lleol arall yng Nghymru. Mae bod yn rhan o'r rhwydwaith yn gyfle i ni gydweithio i fynd i ddigwyddiadau Pride a chydweithio ar fis hanes LHDTC+. Trwy uno a chydweithio gall ein heffaith fod gymaint yn fwy.

Cafwyd adolygiad o'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb ac mae wedi cael ei gymeradwyo gan y Cabinet. Yr enw newydd ar y broses hon yw Asesiad Effaith Integredig ac mae'n cael ei defnyddio ar gyfer polisïau ac arferion newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli (wrth iddynt gael eu hadolygu). Mae'r Asesiad Effaith Integredig hefyd yn cynnwys y Ddyletswydd Gymdeithasol ac Economaidd a fydd yn cael ei hystyried pan fydd penderfyniad yn cael effaith negyddol sylweddol ar gyfleoedd cymdeithasol ac economaidd yn yr ardal. Gwneir Asesiadau Effaith Integredig ar gyfer pob cynnig perthnasol, a chânt eu cynnwys yn nhempled adrodd y Cyngor a’i adolygiadau busnes strategol. Yn rhan o'r Asesiad Effaith Integredig, rydym yn ceisio datblygu llyfrgell ymchwil er mwyn rhoi data a gwybodaeth hygyrch i gefnogi unrhyw un sy'n cynnal Asesiad Effaith Integredig ac yn cyflawni camau gweithredu sy'n gysylltiedig â'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae'r llyfrgell ymchwil yn cynnwys astudiaethau achos, data'r cyfrifiad, data lleol eraill, tystiolaeth ranbarthol a chenedlaethol ac adroddiadau yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, yn ogystal ag enghreifftiau o brofiadau bywyd gan bobl sy'n cael eu hamddiffyn oherwydd nodweddion gwarchodedig.

Cyhoeddwyd yr Adroddiad Blynyddol i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a'i gyflwyno o fewn yr amserlenni priodol. Rhoddwyd yr Adroddiad ar wefan y Cyngor ym mis Mawrth 2023.

Cyflwynir a chyhoeddir y wybodaeth am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, sy’n ofynnol dan ofynion statudol Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau (2017) trwy Ddatganiad Polisi Tâl 2022/2023 y Cyngor. Bob blwyddyn rydym yn ystyried y bwlch cyflog rhwng y rhywiau er mwyn ein helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog dynion a menywod. Mae'r Cyngor yn hyderus fod dynion a menywod yn cael eu talu'n gyfartal am wneud swyddi cywerth ar draws y Cyngor. Mae ein hasesiad yn dangos bod dynion a menywod yn cael cyflog cyfartal am wneud swydd gywerth ar draws y Cyngor, ac mae'r gweithlu yn fenywod gan fwyaf (77.3% yn fenywod, 22.7% yn ddynion), ac wedi eu cyflogi mewn canran uchel o swyddi ar draws pob un o'r pedwar chwartil cyflog. Wrth gymharu, roedd y bwlch cyflog rhwng dynion a menywod yn y DU yn 12.1%, yn 2022. Roedd dynion wedi ennill 10.9% yn fwy, ar gyfartaledd, na menywod yng Nghymru yn 2022. Mae hyn yn dangos bod enillion wythnosol gros cyfartalog yn 2022, mewn punnau, ar gyfer cyflogeion llawn-amser gwrywaidd a benywaidd, heb gynnwys goramser, yn £603.50 a £537.50 yn eu trefn, ac felly roedd dynion yn ennill £66.00 yr wythnos yn fwy. Fodd bynnag, roedd y bwlch cyflog ym Mlaenau Gwent yn sylweddol is na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae hyn wedi gwella ymhellach. Wrth geisio mynd i’r afael â chyflog y rhywiau mae cyfres o bolisïau yn eu lle sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y gweithlu ac mae’r data ar gyfer y flwyddyn hon hefyd yn cael eu hadolygu. Yn ganlyniad i’r gwaith hwn caiff camau gweithredu/mesurau sy’n ofynnol i fynd i’r afael ymhellach â gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau eu cynnwys yn y cynlluniau Cydraddoldeb presennol.

Yn 2022/23, aeth Datblygiad Sefydliadol ati i adolygu cyfres o bolisïau’r gweithlu sy'n cefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithlu, a'u diweddaru. Ceir rhai enghreifftiau isod:

|  |  |
| --- | --- |
| Polisi Cyflog  | Maw 22  |
| Canllawiau Tywydd Garw  | Meh 22  |
| Absenoldeb Mabwysiadu/Benthyg Croth  | Hyd 22  |
| Cyfnod Mamolaeth  | Hyd 22  |
| Cyfnod Cymorth Mamolaeth/Tadolaeth  | Hyd 22  |
| Cyfnod Rhiant  | Hyd 22  |

Credwn fod monitro'r polisiau hyn yn rheolaidd, eu hadolygu a'u gweithredu yn ein galluogi i gynnal effeithiolrwydd y polisïau ac yn cryfhau cyfleoedd cyfartal. Enghraifft dda lle gwelwyd datblygiad polisi yn gwneud gwahaniaeth i'n staff, oedd pan gytunodd y Cyngor i lofnodi polisi'r TUC "Dying to Work Charter" ym mis Rhagfyr 2022. Diweddarwyd ein Canllawiau Salwch Difrifol a Gweithio a'n Polisi Rheoli Presenoldeb hefyd.

Gall darparu cyfleoedd i ddod yn Gyngor mwy amrywiol arwain at ymgysylltiad gwell ag unigolion a chymunedau, ac yn ei dro gall hyn arwain at lefelau uwch o hyder ac ymddiriedaeth, a phenderfyniadau gwell sydd wedi eu goleuo gan ystod ehangach o safbwyntiau a phrofiadau bywyd. Ar 29 Gorffennaf 2021, llofnododd y Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Amrywiol’. Mae yna nifer o ddisgwyliadau gan gynghorau yn rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i gefnogi amrywiaeth yn y broses ddemocrataidd a hefyd i bleidiau gwleidyddol gefnogi’r broses o ddod yn gynghorydd a chefnogi cynghorwyr unwaith y cânt eu hethol. Yn rhan o hyn, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyngor Amrywiol sy'n cynnwys 30 cam gweithredu, gydag 19 ohonynt wedi eu cwblhau ac 11 ar waith, ac amserlen ar gyfer cwblhau pob un erbyn mis Mawrth 2024.

Cymru o Gymunedau Cydlynus

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Un o brif amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/24 yw hyrwyddo a chefnogi cymunedau diogel, cyfeillgar a chydlynus. Trwy weithio mewn partneriaeth â Rhaglen Cydlyniant Cymunedol Gorllewin Gwent a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol leol, mae'r Cyngor yn parhau i ddarparu ystod o brosiectau a mentrau sy'n hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gynyddol; yn annog amrywiaeth a'i ddathlu; ac yn dod â phobl a chymunedau lleol at ei gilydd i gryfhau ysbryd y gymuned a'i chydnerthedd.

Bu’r Cyngor yn llwyddiannus wrth godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nifer fawr o ymgyrchoedd Cydraddoldeb a Chydlyniant Cenedlaethol a Rhyngwladol trwy’r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â gweithredu mentrau penodol gyda staff, cymunedau a rhanddeiliaid (er enghraifft y Fforwm Ieuenctid, y Panel Dinasyddion ayb.). Mae enghreifftiau o’r ymgyrchoedd a gefnogwyd yn cynnwys Diwrnod Cofio’r Holocost, Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, Mis Hanes LGBTQ, Pride, Diwrnod Rhuban Gwyn (ymgyrch i ddiweddu trais domestig), Mis Hanes Pobl Ddu a Diwrnod Rhyngwladol y Plant.

Ers 2016 mae Cyngor Blaenau Gwent wedi cefnogi Rhaglen Cynllun Ailsefydlu'r Deyrnas Unedig, gan weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o gyrff cyhoeddus, trydydd sector a sector preifat, i gyflenwi pecyn holistig o gymorth.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cynllun Ailsefydlu** | **Ymgyfraniad yr ALl**  | **Ble'r ydym ni?** |
| Cynllun Ailsefydlu'r DU | Gwirfoddol | * Cytunodd Cyngor Blaenau Gwent i gymryd rhan yng Nghynllun Ailsefydlu'r DU yn 2019.  Fodd bynnag, oherwydd y tarfu ar ailsefydlu ar draws y byd, yn ganlyniad i'r pandemig, roedd yna saib yn y broses o ailsefydlu ffoaduriaid i bob pwrpas hyd nes 2021.
* Nid yw Blaenau Gwent wedi cael unrhyw achosion trwy Gynllun Ailsefydlu'r DU eto (yn rhannol oherwydd y ffocws lleol ynghylch yr ymateb i Wcrain) ond rydym yn dal i gymryd rhan weithgar yn y cynllun.
 |
| Polisi Ail-leoli a Chymorth Affgan a Chynllun Ailsefydlu Dinasyddion Affganistan | Gwirfoddol | * Ym mis Mehefin 2021, aeth Cyngor Blaenau Gwent ati i ymgynghori ag aelodau etholedig am rôl bosibl yr awdurdod wrth gefnogi gwladolion Affgan trwy'r Polisi Ail-leoli ac yna’r Cynllun Ailsefydlu.
* Cytunwyd, oherwydd ymrwymiad yr awdurdod i Gynllun Ailsefydlu'r DU, y byddai Blaenau Gwent yn addo ailsefydlu hyd at 4 achos o Affganistan.
* Hyd yn hyn, rydym wedi ailsefydlu 2 deulu i'r fwrdeistref - (9 unigolyn).  Rydym hefyd wedi cefnogi teulu o 3 sydd wedi digwydd cyrraedd o Affganistan.
* Rydym yn parhau i ymgysylltu â phartneriaid tai gyda'r bwriad o gefnogi 2 achos ychwanegol trwy'r Polisi Ail-leoli a’r Cynllun Ailsefydlu yn ystod gweddill 2023, gan barchu'r addewid a wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn 2021.
 |
| Cynllun Cartrefi i Wcrain | Disgwylir (LlC) | * Ym mis Mai 2022, cytunodd pob awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru i [Cartrefi i Wcrain: Fframwaith ar gyfer Llety](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.wales%2Fhomes-ukraine-framework-accommodation-html%23%3A~%3Atext%3DHomes%2520for%2520Ukraine%253A%2520framework%2520for%2520accommodation%25201%2520Financial%2COffer%252C%2520move-on%2520and%2520support%2520in%2520new%2520home%2520&data=05%7C01%7CGemma.Wasley%40blaenau-gwent.gov.uk%7C72e249cf28124f1b45a008db7d3c7313%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C638241470798937134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6x%2FUG7q7IByw073xK30QIcLAmF8Da8%2B%2B7tf%2Fp4gzWdE%3D&reserved=0). Roedd y Fframwaith yn nodi sut y byddai pobl o Wcrain sy'n cyrraedd trwy lwybr Uwch-noddwr Llywodraeth Cymru ac sy'n cael eu lletya mewn Canolfannau Croesawu yn cael eu gwasgaru ledled Cymru.
* Yn rhan o hyn, cytunodd bob awdurdod lleol i **gyfran o'r rheiny a oedd yn cyrraedd o Wcrain ar sail poblogaeth** (o dan y llwybr Uwch-noddwr) y byddai'n eu cefnogi i mewn i lety mwy hirdymor yn rhan o *ddull gweithredu Tîm Cymru*.
* Y gyfradd ar gyfer nifer poblogaeth Blaenau Gwent yw 77 o ffoaduriaid i'w hailsefydlu yn y fwrdeistref.
* Hyd yn hyn, mae 57 o westeion (74% o'r gyfran ddisgwyliedig o'r boblogaeth) wedi cael eu hailsefydlu yn y fwrdeistref.
* Yn ategol at y rheiny a fydd yn cael ei hail-leoli o dan ein cyfran o'r boblogaeth, mae pob ALl yn dal i gefnogi'r rheiny sydd wedi cyrraedd o Wcrain sydd wedi cael eu noddi gan unigolyn (h.y. aelod o'r gymuned), ac mae'r rheiny sy'n cyrraedd yn cael eu lletya a'u cefnogi ochr yn ochr â'r rheiny sydd wedi cael eu hail-leoli o dan gyfran y boblogaeth.
 |
| Gwasgaru Ceiswyr Lloches | Mandadol (Llywodraeth y DU) | * Ym mis Mehefin 2022, cyflwynodd Llywodraeth y DU fodel Gwasgaru llwyr ar gyfer Gwasgaru Ceiswyr Lloches - rhesymeg y polisi hwn yw dosbarthu ceiswyr lloches yn fwy teg ar draws y DU, ac mae model Gwasgaru llwyr yn golygu y bydd disgwyl i bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gymryd rhan yn y cynllun ac y byddant yn croesawu ceiswyr lloches i'w hardaloedd.
* Ar gyfer Blaenau Gwent, y ffigur targed yw 55 gofod gwely newydd (i'w sefydlu yn 2023).
* Hyd yn hyn, mae 33 gofod gwely wedi cael eu sefydlu/defnyddio (60% o'r 'targed' ar gyfer 2023)
 |

Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi dau gynllun gan y Llywodraeth i helpu’r rhai sy’n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin. Lansiwyd Cynllun Cartrefi i Wcrain ar 14 Mawrth 2022 gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Sefydlwyd y cynllun i gefnogi gwladolion Wcrain a oedd yn byw yn Wcrain cyn 1 Ionawr 2022, ac aelodau eu teulu agos a allai fod o wledydd eraill. Roedd y cynllun hwn yn eu galluogi i gael eu noddi i ddod i'r DU am gyfnod o chwe mis, o leiaf. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru tua 4,600 o fisas trwy'r cynllun lle'r oedd ymgeiswyr yn cael eu gosod mewn Canolfannau Croeso ledled Cymru i ddechrau cyn bod modd chwilio am lety tymor canolig i hirach.

Ym Mlaenau Gwent, nodwyd y Level Inn fel y Ganolfan Groeso i ddechrau ac yna ychwanegwyd Gwesty'r Llanhiledd ym mis Awst 2022. Cefnogwyd pob ymgeisydd gan dîm arbennig a allai gynnwys y Cyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Addysg, Addysg Oedolion, Hamdden Aneurin, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent a Remploy. Mae'r ddwy Ganolfan Groeso wedi cau erbyn hyn yn sgil cyfraddau symud ymlaen llwyddiannus a nodwyd proses Blaenau Gwent fel arfer da.

Hyd yn hyn, mae bron i 100 o bobl o Wcrain wedi cael eu cefnogi gyda llety cychwynnol. Mae nifer o drigolion wedi cael swyddi lleol a phob plentyn oed ysgol bellach wedi eu cofrestru mewn ysgolion lleol. Mae nifer o drigolion yn archwilio opsiynau rhentu preifat, yn enwedig y teuluoedd mwy o faint lle nad oes unrhyw opsiynau ar gael i’w lletya.

Er mis Hydref 2022, mae 11 o grwpiau cymunedol wedi cael arian gan y Gronfa Gymorth i Aelwydydd/ Grant Cymorth Dosbarthu Bwyd Costau Byw i roi cymorth uniongyrchol i gymunedau lleol mewn angen, a chafodd 21 o grwpiau cymunedol arian gan y Grant Unigrwydd ac Ynysigrwydd.

Ym mis Rhagfyr 2021, cytunodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent i gomisiynu adolygiad cynhwysfawr o lywodraethiant ar gyfer trefniadau diogelwch cymunedol ledled Gwent a oedd wedi mandadu y byddai grŵp rhanbarthol Partneriaeth Gwent Mwy Diogel yn arwain yr adolygiad o lywodraethiant; a mandadu ymhellach ailsefydlu'r pum Partneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gyfer y pum ardal awdurdod lleol. Ym mis Mawrth 2023, ailsefydlwyd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Blaenau Gwent Mwy Diogel.

Cyflwynodd y Swyddfa Gartref y Ddyletswydd Trais Difrifol newydd gyda Deddf yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd 2022. Er bod y ddyletswydd ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Blaenau Gwent Mwy Diogel, cytunwyd yn rhanbarthol i weithredu gofynion y ddyletswydd trwy Bartneriaeth Trais Difrifol Gwent, dan arweiniad Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent. Bydd gofyn datblygu Asesiad o Anghenion Strategol Trais Difrifol, a fydd yn cael ei ddefnyddio i oleuo'r Strategaeth Partneriaeth a'r Cynllun Cyflawni y cytunwyd arnynt ac a ddisgwylir ym mis Ionawr 2024.

Mae yna drefniadau llywodraethiant strategol rhanbarthol yn eu lle ar gyfer Gwent sydd wedi cael eu sefydlu'n dda, er mwyn cyflawni'r dyletswyddau statudol lleol yn ymwneud â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Cyhoeddwyd Ail Strategaeth Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn gynnar ym mis Ebrill 2023 er mwyn ymgynghori â’r cyhoedd arni, [**yma**](https://www.gwentsafeguarding.org.uk/assets/en-documents/VAWDASV/Gwent-Regional-VAWDASV-Strategy-2023-2026-DRAFT-for-Consultation.pdf). Roedd y Strategaeth ddrafft yn nodi cynnig i alinio Strategaeth Genedlaethol Cymru, ac felly mabwysiadu amcanion, wedi'u mapio i dri nod y Ddeddf: Atal, Diogelu a Rhoi Cymorth.

Nod Strategaeth Gwrthderfysgaeth y DU, CONTEST, yw lleihau'r risg i'r DU a'i buddion tramor rhag terfysgaeth. Yng Ngwent, ceir llywodraethiant strategol ar gyfer gwrthderfysgaeth gan Fwrdd CONTEST Gwent, sy'n goruchwylio trefniadau cyflawni strwythurol lleol a rhanbarthol cysylltiedig.

Cyflwynodd y Swyddfa Gartref Ddyletswydd i Warchod newydd (Cyfraith Martyn), ond nid ydyw wedi dod i rym eto. Mae gan Flaenau Gwent Grŵp Diogelwch Amddiffynnol a Pharodrwydd sydd wedi'i sefydlu'n dda ac mae'n sicrhau bod y Cyngor, a'i bartneriaid, yn gwybod beth yw'r ddyletswydd sydd ar droed, a bydd yn cefnogi ei gweithrediad maes o law. Yn dilyn hunanasesiad o gydymffurfiaeth (2022-23) â gofynion Canllawiau Statudol Atal a Sianelu, nodwyd Blaenau Gwent fel yr enghraifft uchaf ei chydymffurfiaeth ar draws y rhanbarth.

Rhoddodd y Swyddfa Gartref gyllid grant gyda'r nod o fynd i'r afael â throseddau cymdogaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais yn erbyn menywod a merched. Blaenoriaethwyd dwy ardal ym Mlaenau Gwent o ystyried y sylfaen dystiolaeth o ran troseddau, sef Tredegar a Brynmawr. Ariannwyd amrywiaeth o fentrau a oedd yn cynnwys Cysgodfan Ieuenctid, diogelwch yn y cartref a mesurau diogelwch rhag tân yn y cartref i ddioddefwyr agored i niwed ailadroddus. Cynigiwyd teledu cylch cyfyng preswyl (cloch drws) ac amseryddion goleuadau dan do a goleuadau diogelwch allanol o fachlud tan wawr i’r dioddefwyr mwyaf agored i niwed hefyd. Gwelwyd rhai safleoedd masnachol a manwerthu lleol, a busnesau lleol eraill, hefyd yn elwa ar gymorth atgyfnerthu targedau. Cefnogwyd Swyddog Gwylio Cymdogaeth lleol i annog gwirfoddoli a chyfleoedd i gyd-gynhyrchu.

Dewiswyd Blaenau Gwent i gymryd rhan yng nghynllun peilot cenedlaethol y Swyddfa Gartref 'Prosiect Strydoedd Glân' a fydd yn gweithio gyda phobl ar brawf sy'n treulio dedfryd 'Gwneud Iawn â'r Gymuned' er mwyn glanhau achosion uchel eu proffil o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn sydyn, er enghraifft graffiti a sbwriel, o fewn 48 awr o rybudd.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

**Strategaeth Yr Iaith Gymraeg**

Mae nodau Strategaeth yr Iaith Gymraeg Blaenau Gwent yn gysylltiedig â gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Er mwyn cyrraedd targed o gynnydd o 44% yn nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, byddai angen i Blaenau Gwent sicrhau 2,324 arall o siaradwyr Cymraeg yn uwch na Chyfrifiad 2011 lle mae llinell sylfaen ddata Blaenau Gwent yn 5,284 (ni chafodd data ar y Gymraeg o Gyfrifiad 2021 ei gyhoeddi hyd yma). Felly, mae hyn yn cynrychioli cynnydd blynyddol cyfartalog o 70 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol, h.y., 3% o’r ffigur targed o 2,324 ychwanegol ym Mlaenau Gwent am y 33 mlynedd nesaf.

Mae Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg 2021/22 y Cyngor yn weithredol ac mae wedi dynodi’r tri amcan dilynol:

* Hyrwyddo ac annog defnydd y Gymraeg o fewn teuluoedd a’r gymuned;
* Cynyddu darpariaeth addysg Gymraeg a gweithgareddau anffurfiol yn y Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith; a
* Chynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Canlyniadau’r Strategaeth yw:

* Mwy o bobl yn ymgysylltu â’r Gymraeg;
* Mwy o bobl yn dod yn rhugl yn y Gymraeg;
* Mwy o gyflogeion y Cyngor yn medru defnyddio Trefniadau Monitro’r Gymraeg;
* Cynllun Gweithredu Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg yn ei le;
* Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Blaenau Gwent yn ei le; a
* Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg wedi’i ei gwblhau.

Ymchwiliad i’r Gymraeg

Ym mis Tachwedd 2021, agorodd Swyddfa Comisiynydd Y Gymraeg ymchwiliad gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn dilyn pryderon a godwyd yn ystod asesiad dilysu uniongyrchol i weld a oedd y Cyngor yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg o ran darparu gwasanaeth ffôn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ym mis Ebrill 2022, rhoddodd y Cyngor ymateb cychwynnol i'r ymchwiliad ac yn sgil hynny codwyd pryderon pellach yn ymwneud â chydymffurfiaeth o ran hyrwyddo gwasanaethau, asesu sgiliau iaith staff, darparu cyfleoedd hyfforddiant ac asesu anghenion swyddi o ran iaith. Arweiniodd hyn at ehangu'r cylch gwaith ar gyfer yr ymchwiliad i gynnwys nifer o safonau gweithredu ychwanegol.

Ym mis Medi 2022, rhoddwyd penderfyniad terfynol ynghylch yr ymchwiliad, yn unol ag Adran 77 Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011, i'r Cyngor. Roedd y penderfyniad yn amlinellu'r camau a oedd yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â'r amserlenni cyflawni disgwyliedig. Roedd hefyd yn gofyn i'r Cyngor fynd ati gyda dull gweithredu sefydliadol (gan gynnwys fframwaith llywodraethiant ac atebolrwydd clir) i ddatblygu Cynllun Gweithredu, gyda dyddiad cau ar 31 Ionawr 2023.

Gwnaeth Tîm Arweinyddiaeth y Cyngor benderfyniad i sefydlu Grŵp Swyddogion Craidd ar draws y sefydliad (CS092) gyda chyfrifoldeb dros baratoi Cynllun Gweithredu a'i weithredu. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun Gweithredu hwn yn cael ei sefydlu gyda'r bwriad y bydd yr holl gamau'n cael eu sefydlu'n llawn erbyn mis Mawrth 2024. Mae'r Grŵp Swyddogion craidd yn monitro'r Cynllun Gweithredu a chadeirydd y Grŵp yw Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Llywodraethiant a Phartneriaethau.

Ailsefydlwyd Rhwydwaith y Gymraeg Blaenau Gwent, sef grwp partneriaeth allanol a hwylusir gan Fenter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy, yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys sefydliadau ac asiantaethau'r Gymraeg yn lleol ynghyd â meysydd gwasanaeth Cyngor Blaenau Gwent y mae eu gwaith yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar hyrwyddo'r Gymraeg ar draws yr Awdurdod. Diben y grŵp hwn yw cydweithio i helpu cefnogi'r gwaith o gyflawni Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg 2022/27, ein Hysbysiad o Gydymffurfiaeth â'r Gymraeg, a'u monitro, a rhannu adnoddau, dysgu ac arfer da. Bydd y grŵp hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Rhwydwaith y Gymraeg Cydraddoldeb Corfforaethol y Cyngor.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol er mwyn cyflawni Amcan 1. Isod ceir enghraifft o'r hyn y mae ein partneriaid Iaith Gymraeg wedi ei gyflawni yn ystod cyfnod yr adroddiad er mwyn ei gefnogi.

Sefydlwyd Mudiad Meithrin yn 1971 ac mae'n sefydliad gwirfoddol sy'n angerddol ynghylch dathlu'r Gymraeg ac annog y defnydd ohoni. Mae'r sefydliad yn cynnig profiadau niferus i chwarae a dysgu yn Gymraeg, a hynny i blant o'u geni hyd nes cyrraedd oed ysgol. Mae Cylch Meithrin Brynithel wedi cynnal cyfres o weithgareddau gyda theuluoedd eleni er mwyn meithrin diddordeb yn y Gymraeg ac Addysg Gymraeg gan gynnwys cyrsiau Cymraeg i rieni; Sioe Martyn Geraint yn y Metropole Abertyleri a thaith rad ac am ddim i Ŵyl Dewin a Doti. Ym mis Gorffennaf 2022, gweithiodd Mudiad Meithrin gydag ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym Mlaenau Gwent, sef Ysgol Bro Helyg, i gyhoeddi fideo ynghylch cludiant i'r ysgol. Mae'r fideo 'Fy Nhaith i'r Ysgol’ yn dangos y siwrnai i blant lleol ar fws i'r ysgol, ac mae'n anelu at dawelu meddwl rhieni sydd wedi bod yn poeni am anfon eu plant ifanc i'r ysgol ar fws. Hyrwyddwyd y fideo ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor a'i wefan a chafodd ei ddefnyddio i annog teuluoedd sy'n anfon eu plant i'r Cylch Meithrin ym Mrynithel i barhau gyda'u haddysg cyfrwng Cymraeg trwy eu hanfon i'r ysgol Gymraeg leol hon wedi iddynt adael y Cylch.

Hyrwyddwyd cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn helaeth a draws y Cyngor yn ystod y 12 mis diwethaf. Caiff staff Blaenau Gwent eu hannog yn weithgar i ymgysylltu â'r Gymraeg. Caiff cyfleoedd am hyfforddiant eu hysbysebu'n rheolaidd trwy gylchlythyron. Un enghraifft yw'r casgliad o gyrsiau blasu ar-lein, sy'n cael eu rhedeg gan Dysgu Cymraeg, ac sydd wedi eu teilwra ar gyfer y gweithle. Cofrestrodd 18 aelod o staff ar gyfanswm o 28 cwrs ac roedd 7 o'r rheiny wedi cofrestru ar fwy nag un cwrs. Mae hyn yn cymharu'n ffafriol â'r flwyddyn flaenorol lle cofrestrodd 11 aelod o staff ar gyfanswm o 15 cwrs. Cafwyd mwy o hyfforddiant yn ystod 2022-23, gyda chyfartaledd o 4.7 o fodiwlau yn cael eu cwblhau fesul dysgwr eleni o gymharu â 3.2 y llynedd.

Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-23 yn gynllun 10-mlynedd. Mae gan Flaenau Gwent darged uchelgeisiol i gynyddu'r garfan Blwyddyn 1 (750 o ddisgyblion) a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg gan ychwanegu 75 o ddisgyblion – cynnydd o 10% erbyn 2032 (gwaelodlin yn defnyddio data plasc 2021, 29 o ddisgyblion - 4%).

Yn rhan o'r cynllun hwn, bydd Blaenau Gwent yn agor Ysgol Gynradd Egin Cyfrwng Cymraeg ar Safle Chartist Way, yng Nghwm Tredegar/Sirhywi. Bydd yr ysgol yn cael ei datblygu trwy fodel twf egin o fis Medi 2023. Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn y broses o osod y contract ar gyfer yr adeilad newydd a rhagwelir y bydd y contractwr yn cael ei benodi yng Ngwanwyn 2023. Rhagwelir y bydd adeilad newydd yr ysgol yn barod i'w ddefnyddio erbyn mis Medi 2024. I ddechrau, bydd yr ysgol yn agor yn ei lleoliad dros dro, sef Tŷ Bedwellty, Tredegar, ar gyfer disgyblion y dosbarth meithrin a’r derbyn, a bydd grŵp blwyddyn newydd yn cael ei ychwanegu bob blwyddyn. Bydd trefniadau llywodraethiant cychwynnol o dan Ysgol Gymraeg Bro Helyg gyda golwg ar adolygu hyn ar ôl cyfnod cychwynnol o 2/3 blynedd. Mae Trawsnewid Addysg yn gweithio gyda Fforwm Cymraeg mewn Addysg a RhAG ar hyn o bryd er mwyn hyrwyddo'r ddarpariaeth newydd.

Er mwyn cefnogi'r ddarpariaeth egin a datblygu mwy o gapasiti ar draws lleoliadau gofal plant a blynyddoedd cynnar, mae 2 leoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg pellach yn cael eu sefydlu - ar safle adeilad newydd Ysgol Gynradd Glyncoed, ac yn narpariaeth ysgol egin newydd Tredegar. Ar hyn o bryd, mae yna 2 ddarpariaeth gofal plant wedi'i sefydlu ym Mrynithel ac Ysgol Gymraeg Bro Helyg.

Mae'r adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i fonitro cydymffurfiaeth â'n cyfrifoldebau o fewn Mwy Na Geiriau a'r Cynnig Gweithredol. Rydym yn dal i sicrhau, pan fydd dinasyddion yn cysylltu â'n Hadrannau Gwasanaethau Oedolion a Phlant, eu bod yn cael cynnig y cyfle i gyfathrebu yn eu dewis iaith. Mae ein hofferynnau asesu o fewn ein system gofal cymdeithasol, WCCIS, yn holi'r cwestiwn penodol "Ydych chi eisiau cael y sgwrs / asesiad yma yn Gymraeg?”. Yna mae'r ffurflen yn cael ei hatodi at atgyfeiriad yr unigolyn. Mae cynllun gweithredu Mwy na Geiriau wedi dod ymlaen yn dda, ac mae yna gyswllt gyda hyrwyddwyr y Gymraeg yn lleol ac mae hyrwyddo'r adnoddau a'r cyfleoedd eang sydd ar gael bellach yn arfer safonol. Mae'r darparwyr yr ydym wedi eu comisiynu yn gweithio mewn partneriaeth â ni er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg ac adlewyrchir hyn yn ein contractau a'n cytundebau lefel gwasanaeth.

Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Mae ein dull gweithredu ar gyfer Datgarboneiddio yn seiliedig ar ddau darged Sero Net Llywodraeth Cymru: Sero Net 2030 ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru (allyriadau sefydliadol), a Sero Net 2050 ar gyfer Cymru gyfan (allyriadau tiriogaethol). Ein hallyriadau sefydliadol yw'r allyriadau carbon a gynhyrchir trwy ddarparu ein gwasanaethau, ac mae allyriadau tiriogaethol Blaenau Gwent yn cynnwys yr holl allyriadau carbon sy'n cael eu rhyddhau yn y fwrdeistref, o gartrefi, trafnidiaeth a busnesau ayb.

Cafodd Cynllun Datgarboneiddio Blaenau Gwent ei fabwysiadu ym mis Medi 2020 ar yr un pryd ag y gwnaethom ddatgan Argyfwng Hinsawdd. Mae’r cynllun yn rhoi sylw i'n hallyriadau sefydliadol gyda'r nod o gyfrannu’n llawn at yr uchelgais o sicrhau Sector Cyhoeddus Sero Net yng Nghymru erbyn 2030.

Rydym wedi mabwysiadu dull gweithredu sy'n cael ei yrru gan ddata, ar sail adnabod o'n hôl troed carbon, wyth newid y mae'n rhaid i ni eu gwneud er mwyn cyrraedd Sero Net. Mae pob un o'r newidiadau hyn yn cynrychioli maes gweithredu cydlynol gyda'i dechnolegau carbon isel, ei fodelau busnes a'i seilwaith ei hun. Mae gan bob un o'r newidiadau hyn ei gamau gweithredu manwl er mwyn ei gyflawni. Mae ein dull gweithredu yn seiliedig ar sefydlu datgarboneiddio yn rhan o'n gweithrediadau, yn hytrach na sefydlu prosiectau a chyllidebau datgarboneiddio ar wahân. Gyda grwp hinsawdd traws-sefydliad yn rhoi trosolwg corfforaethol.

Trosolwg o'n Newidiadau

1. **Trafnidiaeth:** Teithio gan ein staff mewn cerbydau corfforaethol neu yn eu cerbydau eu hunain, gan gynnwys y fflyd, cymudo a staff sy'n teithio yn rhan o'u gwaith.
2. **Datrysiadau ym Myd Natur:** Amsugno carbon ar dir sy'n eiddo i ni ac yr ydym yn ei reoli, yn gysylltiedig i raddau helaeth â choetir, coed trefol a thir mawn.
3. **Caffael: Nwyddau** sy'n cynnwys yr hyn yr ydym yn ei brynu fel sefydliad ac yn cynnwys eitemau allweddol fel dillad, bwyd TG, peiriannau, cyfarpar a dodrefn.
4. **Caffael: Gwasanaethau** sy'n cynnwys y gwasanaethau yr ydym yn caffael arnynt er mwyn cyflawni ein swyddogaethau er enghraifft ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn hefyd yn cynnwys buddsoddiadau fel cynlluniau pensiwn.
5. **Caffael: Gwaith** sy'n cynnwys yr holl waith adeiladu a chynnal a chadw ar gyfer ein hadeiladu a'n seilwaith.
6. **Trydan:** Yn cynnwys y trydan yr ydym yn ei brynu i redeg ein holl wasanaethau. Mae'n cynnwys pethau allweddol fel goleuadau stryd, rhedeg ein hadeiladau corfforaethol a'n hysgolion. Mae hefyd yn cynnwys ein defnydd o dechnolegau adnewyddadwy.
7. **Gwres:** Mae'n cynnwys gwresogi (neu oeri) ein hadeiladau.
8. **Gwastraff:** Mae'n cynnwys effeithiau carbon y broses o drin ein gwastraff bwrdeistrefol, boed hynny'n ailgylchu, tirlenwi neu droi gwastraff yn bŵer.

Rhennir ein hôl troed carbon yn dri chwmpas (*gweler y diagram ar y dde*). Mae ein hôl troed yn cynnwys yr holl allyriadau o asedau, er enghraifft adeiladau a cherbydau, yr ydym yn eu rheoli'n weithredol o ddydd i ddydd, boed hynny'n asedau yr ydym yn berchen arnynt neu'n eu prydlesu (Allyriadau Cwmpas 1 a 2) ac allyriadau sy'n ganlyniad i'n prosesau caffael a sefydliadau eraill sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan (Allyriadau Cwmpas 3).

**Allyriadau Carbon 2022/23**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019/20** | **2020/21** | **2021/22** | **2022/23** | **Newid o'r Flwyddyn Sylfaen** | **Newid o'r Llynedd** |
| Allyriadau Carbon Uniongyrchol**tunelli o CO2e/blwyddyn** | 14,750 | 11,793 | 13,087 | 12,332 | -16%\* | -6%\* |

*\*Ffigurau dros dro*

Mae Sero Net 2050 yn ymwneud ag allyriadau tiriogaethol yn ymwneud â chynhyrchu, ac mae hyn yn cynnwys yr holl allyriadau sy'n cael eu rhyddhau ym Mlaenau Gwent, a'u rhyddhau i gynhyrchu ynni a ddefnyddir ym Mlaenau Gwent. Nid yw'n cynnwys allyriadau tiriogaethol sy'n seiliedig ar ddefnyddio, sef yr allyriadau sy'n gysylltiedig â gwneud cynnyrch a wnaed yn rhywle arall ac a ddefnyddiwyd ym Mlaenau Gwent.

Mae gennym lawer llai o reolaeth dros allyriadau tiriogaethol, ac mae'r camau i leihau'r allyriadau hyn yn eistedd yn bennaf ym meysydd C i F yn y *diagram ar y dde,* achamau gweithredu i leihau allyriadau sefydliadol sy'n eistedd yn bennaf yn ardaloedd A a B. Yn ganlyniad, mae gan waith partneriaeth a strategaethau rhanbarthol a chenedlaethol lawer mwy o ran i'w chwarae yn Sero Net 2050 na Sero Net 2030 a bydd gofyn gweld llawer mwy o weithredu gan y cyhoedd hefyd. Nid yw'r Awdurdod Lleol yn gallu cyflawni Sero Net 2050 ar i ben ei hun, ond ni yw'r sefydliad sydd yn y lle gorau i gynhyrchu trosolwg lleol, yn enwedig yn sgil ein rôl yn dylanwadu ar siâp lleoedd.

Mae allyriadau tiriogaethol ym Mlaenau Gwent wedi gostwng 33% rhwng 2005 a gwaelodlin yn 2019, o gymharu â 29% ar gyfer Cymru gyfan. Mae 71% o'r gostyngiadau hyn mewn allyriadau yn gysylltiedig â defnyddio trydan, a bydd rhai o'r gostyngiadau hyn yn ganlyniad i gamau a gymerwyd yn lleol i wella effeithlonrwydd ynni, a llawer ohonynt yn ganlyniad i ddatgarboneiddio'r Grid Cenedlaethol.

Ym mis Mawrth 2021, daeth 44 o drigolion Blaenau Gwent at ei gilydd ar-lein i drafod y cwestiwn '*sut allwn ni fynd i'r afael â newid hinsawdd ym Mlaenau Gwent mewn ffordd sy'n deg ac yn gwella safonau byw i bawb?'*. Dewiswyd y 44 Aelod Cynulliad ar hap i gynrychioli pobl ym Mlaenau Gwent (o ran oed, rhyw, ble maen nhw'n byw, math o dai ayb.). Cyfarfu'r [Cynulliad Hinsawdd](https://cynnalcymru.com/blaenau-gwent-climate-assembly/) am gyfanswm o 23 awr ar-lein, gan glywed tystiolaeth gan dros 20 o arbenigwyr (o academyddion i drigolion lleol), a phleidleisio ar argymhellion a grëwyd ganddyn nhw. Cafodd bump ohonynt y gefnogaeth o 80% a oedd yn angenrheidiol er mwyn dod yn argymhellion swyddogol. Trwy Grwp Llywio Lliniaru Blaenau Gwent, datblygodd y partneriaid gyfres o gamau gweithredu arfaethedig y gallem eu cymryd mewn ymateb i'r Cynulliad Hinsawdd ar lefel Blaenau Gwent (gan gydnabod y byddai rhai elfennau o'r argymhellion yn gofyn am weithredu ar lefel ranbarthol neu genedlaethol). Cytunwyd ein bod yn arwain ar gyfer pedair o'r blaenoriaethau hyn.

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda phartneriaid ar lefel Blaenau Gwent, drwy’r Grŵp Partneriaeth Llesiant a ffurfiwyd yn ddiweddar, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol Gwent a Climate Ready Gwent er mwyn cydweithio i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae prosiectau rhanbarthol wedi cynnwys:

* Prosiect Mannau Gwefru Cerbydau trydan lle gosodwyd 63 o unedau gwefru deuol sydyn 22kw ar gyfer cerbydau trydan mewn 34 safle ledled Gwent;
* Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent, lle mae partneriaid Gwent wedi sicrhau cyllid ar gyfer rhaglen tair blynedd o waith cefnogi ar gyfer creu a rheoli coetiroedd, llwybrau beicio gwyrdd a gwella cynefinoedd hanfodol. Dangoswyd bod cynnwys cymunedau wrth reoli eu parciau lleol a’u coetiroedd yn gwella cydlyniant cymunedol ac yn gostwng ymddygiad gwrthgymdeithasol; a
* Chyfrannu at ddatblygu Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae'r Cyngor wedi paratoi Cynllun 10 - 15 mlynedd i Newid at Fflyd o Gerbydau Allyriadau Isel Iawn. Ym mis Tachwedd 2020 cwblhaodd y Cyngor Adolygiad o'r Fflyd Cerbydau Allyriadau Isel gyda'r Ymgynghorwyr Cenex. Roedd yr adolygiad o'r fflyd yn ystyried y fflyd sydd gennym ar hyn o bryd, opsiynau technoleg allyriadau isel i gerbydau, adolygiadau o berfformiad ac adolygiad o'r seilwaith. Adeg yr adolygiad, roedd gan ein fflyd 97 o gerbydau ac roedd yn cynnwys ceir i deithwyr, cerbydau masnachol ysgafn, bysiau mini mawr ac ystod o dryciau. Cyfrannodd ein fflyd 800 tunnell o CO2 bob blwyddyn a daw 63% o'r allyriadau hyn o dryciau caled (12 - 18t). Canfyddiad yr adolygiad oedd mai cerbydau trydan batri yn y segment masnachol ysgafn oedd yn cynnig y cyfle gorau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gyflwyno cerbydau allyriadau isel i'r fflyd yn y tymor byr. Mae cerbydau allyriadau isel iawn yn cael eu treialu gyda gwasanaethau llinell flaen er mwyn galluogi'r tîm i ystyried y cynllun peilot ar gyfer y rhaglen i newid y fflyd. Mae angen datblygu opsiynau i ddatgarboneiddio fflyd y Cyngor o hyd. Mae rhaglen hirdymor o waith i leihau allyriadau carbon a chostau ynni blynyddol ein hadeiladau yn parhau i wneud cynnydd.

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn archwilio cyfleoedd i lansio Bondiau Ynni Cymunedol fel ffordd i'r gymuned leol chwarae rhan wrth godi'r arian i gefnogi datblygiad seilwaith a thechnoleg ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel. Fel un o nifer o ardaloedd peilot yn y DU, mae yna gyfle i'r Cyngor ddefnyddio Buddsoddiad Bwrdeistrefol Cymunedol (CMI) i ariannu seilwaith carbon isel ar gyfer y Cyngor. Mae'r Cyngor wedi llofnodi'r addewid Bond Hinsawdd Lleol gyda Sefydliad Cyllid Gwyrdd Llywodraeth y DU i'n cefnogi i godi'r arian i fuddsoddi mewn seilwaith carbon isel a'n helpu ar ein taith i fod yn sero net erbyn 2030.

Rydym yn gweithio'n agos gyda busnesau a darparwyr tai ar draws Blaenau Gwent i gynorthwyo gyda cheisiadau draenio (SAB) adeg y cam cynllunio. Y llynedd, cwblhawyd parc manwerthu bwyd Brynmawr a bu'r tîm yn gweithio'n agos gyda'r datblygwr a'r buddsoddwr er mwyn symud y datblygiad yn ei flaen gan ei fod wedi cael ei ddal rhwng deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ac roedd angen caniatâd SAB ôl-weithredol.

Mae'r Cyngor yn cymryd rhan mewn mentrau rhanbarthol fel Gwent Fwyaf Gydnerth sy'n cydweithio i gefnogi'r ecoleg, i fynd i'r afael â rhywogaethau goresgynnol, ac i dyfu cymunedau cynaliadwy sy'n dod â holl elfennau cydnerthedd amgylcheddol at ei gilydd. Derbyniodd y Cyngor £146k o Grant Gwent Fwyaf Gydnerth i gefnogi prosiectau bioamrywiaeth ar draws y fwrdeistref. Bydd cyfrannu at y gwaith o gynnal cydnerthedd bioamrywiaeth ac ecosystemau, a’u gwella, yn gymorth i liniaru newid hinsawdd ac i addasu ato, ac yn cyflwyno cyfleoedd cadarnhaol i gynnal iechyd a lles meddyliol a chorfforol a’u meithrin.

Nod y Gyfarwyddiaeth Addysg yw sicrhau bod mesurau datgarboneiddio ar flaen ein cynllunio a'n haddysgu yn y dyfodol. Yr ystyriaethau amgylcheddol a bioamrywiaeth yw sylfaen pob adeilad ysgol newydd a'r holl waith i uwchraddio adeiladau presennol, ac rydym yn annog rheolaeth natur-gyfeillgar ar dir ysgolion. Mae gwaith partneriaeth effeithiol yn ein galluogi i roi cyngor ac arweiniad i gefnogi ein plant a'n pobl ifanc ynghylch bioamrywiaeth, datgarboneiddio, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae'r partneriaethau hyn gydag ysgolion ac Uwch-gyngor Plant yn effeithiol iawn ac yn goleuo ein plant a'n pobl ifanc ac yn cefnogi eu llais. Rydym yn dal i ddarparu cymunedau cynaliadwy effeithiol ar gyfer dysgu, sy'n ecogyfeillgar ac yn cefnogi pobl ifanc addysgiedig a fydd yn ffurfio ein cymunedau cysylltiedig yn y dyfodol, a bydd y gwaith hwn yn parhau.

Cymru Iachach

**Pa mor dda ydyn ni’n gwneud a sut y gwyddom hynny:**

Yng Ngwent, mae'r disgwyliad oes cyfartalog yn is na'r cyfartaledd i Gymru ac eithrio yn Sir Fynwy. Rhwng 2017 a 2019, cyn pandemig COVID-19, roedd cyfartaledd disgwyliad oes ymhob un o'r pedwar awdurdod lleol arall yng Ngwent, wedi disgyn, gan gynnwys Blaenau Gwent. Roedd anterth disgwyliad oes i fenywod yn 2015-17 ac i ddynion gwelwyd cynnydd bychan yn 2018-20.

Mae'r disgwyliad oes iach cyfartalog i (pa mor hir y gall rhywun ddisgwyl byw gydag iechyd da) hefyd yn is na'r cyfartaledd i Gymru ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd a Thorfaen. Mae'r disgwyliad oes iach cyfartalog i fenywod yn Nhorfaen yn 55 mlynedd o gymharu â 69 mlynedd i fenywod yn Sir Fynwy. Dynion ym Mlaenau Gwent sydd â'r disgwyliad oes gwaethaf yng Ngwent ac maent yn byw am 56 mlynedd ar gyfartaledd, o gymharu â 69 mlynedd i ddynion yn Sir Fynwy. Yn 2021, dechreuodd y plant tlotaf yng Nghymru yn yr ysgol 10 mis y tu ôl i blant o deuluoedd â mwy o arian. Mae Blaenau Gwent yn is na'r cyfartaledd yng Nghymru o ran y nifer o blant saith mlwydd oed a gyrhaeddodd y lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 2017.

Mae’r Rhaglen Trawsnewid, i gefnogi datblygiad parhaus ‘system ddiasiad’ o ofal, cymorth a llesiant yng Ngwent, mewn ymateb i gynllun hirdymor newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, ‘Cymru Iachach’ wedi gweld cynnydd ar draws y pedair rhaglen a ddynodwyd gydag adroddiadau gwerthuso yn dangos y cyflawnwyd arbedion hefyd a hefyd well deilliannau llesiant ar gyfer dinasyddion. Yn dilyn hyn, sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Integredig Blaenau Gwent i fod yn alluogydd er mwyn sefydlu dull system gyfan sy'n integreiddio gwasanaethau iechyd, awdurdod lleol a'r sector gwirfoddol ac sy'n cael ei hwyluso trwy gydweithio ac ymgynghori.

Mae menter Compassionate Communities hefyd yn rhan o'r Rhaglen Drawsnewid sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar le er mwyn gwella llesiant pobl ledled Gwent. Mae'r gwaith yn cynnwys datblygu allgymorth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar draws y Cymunedau Trugarog mewn 11 Meddygfa a hefyd mewn safleoedd cymunedol ac ysbytai aciwt, lle adroddwyd bod y canlyniadau cychwynnol yn gadarnhaol. Mae Compassionate Communities hefyd yn cynnwys Cysylltwyr Cymunedol sy'n cyfrannu'n weithgar at Drafodaethau'r Tîm Amlddisgyblaeth a galwadau ffôn dilynol wedi rhyddhau claf o'r ysbyty.