Ymgynghoriad ynglŷn â newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cwestiynau’r ymgynghoriad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gofyn barn Aelodau’r Cynulliad a’r cyhoedd ynglŷn â chynnig i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

**Dyddiad cyhoeddi:** 8 Rhagfyr 2016

**Dyddiad y daw'r ymgynghoriad i ben:** 3 Mawrth 2017

Sut i ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Er mwyn darllen pam yr ydym yn cynnal yr ymgynghoriad hwn, ewch i [www.cynulliad.cymru/enw](http://edit.assembly.wales/enw).

Manylion cyswllt:

**E-bost:**

* [ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru](mailto:ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru)
* [AssemblyCommission.Consultations@assembly.wales](mailto:AssemblyCommission.Consultations@assembly.wales)

**Cyfeiriad**:   
RHADBOST CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Ysgrifennwch ar gefn yr amlen: **At sylw Ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Cynulliad**

**Rhif ffôn:**   
0300 200 6565

Mae'r holiadur hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

This survey is also available in English.

Diogelu data

Sut y bydd y safbwyntiau a'r wybodaeth a roddwch inni yn cael eu defnyddio

Bydd staff Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n ymdrin â phwnc yr ymgynghoriad hwn yn gweld unrhyw ymateb a anfonwch atom yn ei gyfanrwydd. Mae'n bosibl hefyd y bydd Comisiynwyr y Cynulliad ac Aelodau eraill y Cynulliad yn ei weld. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i ddarparu ystadegau dienw at ddibenion paratoi adroddiad.

****Diogelu data****

Bydd yr wybodaeth a roddwch inni yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan y Cynulliad Cenedlaethol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, a'i chadw nes i benderfyniad gael ei wneud ynglŷn â'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn. Os bydd angen cymryd camau ychwanegol, caiff yr wybodaeth ei defnyddio i lywio'r gwaith hwnnw a'i chadw nes i'r broses gael ei chwblhau. Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Rydym yn deall nad yw pawb yn dymuno rhoi’r wybodaeth hon, a dyna pam mai mater gwirfoddol yw ei datgelu.

Bydd Survey Monkey yn cadw'r holl ymatebion i’r arolwg. Mae gwefan Survey Monkey yn rhoi rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y bydd yn defnyddio eich gwybodaeth [https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy](https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, cysylltwch â ni ar

* [ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru](mailto:ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru)
* [AssemblyCommission.Consultations@assembly.wales](mailto:AssemblyCommission.Consultations@assembly.wales)

Cyhoeddi ymatebion

Mae'n bosibl y bydd Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon a'r arolwg cysylltiedig, ac fe allai gyhoeddi rhai o'r ymatebion yn llawn yn rhan o'r crynodeb hwn. Bydd unrhyw ymatebion sy'n cael eu cyhoeddi (ar ffurf copi caled neu ar-lein) yn parhau i fod ar gael i'r cyhoedd.

****Ceisiadau i'r Cynulliad Cenedlaethol am wybodaeth****

Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd rhaid datgelu'r rhan o’r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu’r wybodaeth i gyd. Fe allai hynny gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd cyn hynny gan y Cynulliad Cenedlaethol at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Mae croeso ichi adael unrhyw gwestiynau yn wag os nad ydych yn gyfforddus yn ei hateb.

1. A ydych chi'n ymateb ar ran sefydliad?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ydw | Nac ydw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Os ydych, nodwch enw'r sefydliad:

|  |
| --- |
|  |

Mae'r 60 o Aelodau Cynulliad sy'n cael eu hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud cyfreithiau a phenderfyniadau ar lawer o bethau sy'n effeithio ar fywyd bob dydd yng Nghymru, fel iechyd, addysg, tai, trafnidiaeth a'r amgylchedd.

Gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw sicrhau bod y penderfyniadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud er budd pennaf Cymru a'i phobl.

Mae Aelodau sy'n cael eu hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod deddfau ac yn pleidleisio arnynt. Maent yn gofyn cwestiynau ac yn gwneud awgrymiadau ynghylch polisïau a gwariant y llywodraeth. Maent yn penderfynu faint fydd rhai trethi yng Nghymru. Maent yn cynrychioli buddiannau pobl yn eu hetholaeth (ardal leol) neu ranbarth.

Mae llawer o bobl yng Nghymru nad ydynt yn gwybod bod y Cynulliad Cenedlaethol yn gallu gwneud y pethau hyn i gyd.

1. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau isod?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mae pobl yn deall swyddogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dda: | | | | |
| Anghytuno'n bendant | Anghytuno | Ddim yn cytuno nac yn anghytuno | Cytuno | Cytuno'n bendant |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Mae enw sefydliad yn bwysig i egluro'r hyn y mae'n ei wneud: | | | | |
| Anghytuno'n bendant | Anghytuno | Ddim yn cytuno nac yn anghytuno | Cytuno | Cytuno'n bendant |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru newid ei enw: | | | | |
| Anghytuno'n bendant | Anghytuno | Ddim yn cytuno nac yn anghytuno | Cytuno | Cytuno'n bendant |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

Mae croeso ichi adael unrhyw gwestiynau yn wag os nad ydych yn gyfforddus yn eu hateb.

Sefydlwyd y Cynulliad Cenedlaethol ym 1999. Roedd gennym bwerau cyfyngedig ac nid oeddem yn gallu pasio deddfau. Ar ôl cael pwerau newydd yn dilyn Deddf Llywodraeth Cymru (2006), roedd y Cynulliad Cenedlaethol yn gallu pasio’r ddeddf gyntaf yng Nghymru ers y ddegfed ganrif.

Yna, yn 2011, gofynnwyd i bobl Cymru bleidleisio mewn refferendwm i ddweud a oeddent yn credu y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol gael pwerau deddfu llawn. Cafwyd ateb o blaid gan 63.5 y cant o’r bobl a bleidleisiodd.

Rhoddodd Deddf Cymru 2014 bwerau i’r Cynulliad ym maes trethi a benthyca.

Rydym ni’n credu y gallwn helpu pobl i ddeall ein rôl yn well trwy newid ein henw. Cynigiwyd yr enwau posibl isod yn ystod dadl y Cynulliad ar y mater ym mis Mehefin 2016.

1. Pa mor dda, yn eich barn chi, y mae'r enwau isod yn disgrifio swyddogaeth a chyfrifoldebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales | | | | | | |
| Ddim o gwbl | Ddim yn dda iawn | Ddim yn gwybod | | Yn eithaf da | | Yn dda iawn |
|  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | |
| Senedd Cymru | Parliament of Wales | | | | | | |
| Ddim o gwbl | Ddim yn dda iawn | | Ddim yn gwybod | Yn eithaf da | Yn dda iawn | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| Senedd | | | | | | |
| Ddim o gwbl | Ddim yn dda iawn | | Ddim yn gwybod | Yn eithaf da | Yn dda iawn | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | |
| Senedd Cymru | Welsh Parliament | | | | | | |
| Ddim o gwbl | Ddim yn dda iawn | | Ddim yn gwybod | Yn eithaf da | Yn dda iawn | |
|  |  | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |

1. Pe byddai un o'r opsiynau a awgrymir yn cael ei ddewis er mwyn newid yr enw, byddai hefyd angen newid teitl yr Aelodau. Nodwch pa deitl yn y rhestr hon sydd orau gennych (mewn rhai achosion byddai teitl yr Aelodau yn aros yr un fath yn Gymraeg, a dim ond y teitlau Saesneg fyddai'n wahanol):

|  |  |
| --- | --- |
| Teitl yr Aelodau | Ticiwch yr opsiwn sydd orau gennych |
| Aelod o Senedd Cymru (ASC) Member of the Parliament of Wales (MPW) |  |
| Aelod o Senedd Cymru (ASC) Wales Parliament Member (WPM) |  |
| Aelod o Senedd Cymru (ASC) Member of the Welsh Parliament (MWP) |  |
| Aelod o Senedd Cymru (ASC) Welsh Parliament Member (WPM) |  |
| Aelod o Senedd Cymru (ASC) Member of Senedd Cymru (MSC) |  |
| Aelod o’r Senedd (AS) Member of the Senedd (MS) |  |

Mae croeso ichi adael unrhyw gwestiynau yn wag os nad ydych yn gyfforddus yn ei hateb.

Bydd deddf ddrafft newydd, sef Bil Cymru 2016, yn newid rhagor eto ar bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys y pŵer i newid ei enw.

Os gwnaiff Senedd y Deyrnas Unedig basio Bil Cymru, byddai gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y pŵer i gyflwyno deddf newydd i newid ei enw o fis Mai 2017. Byddai angen i Aelodau'r Cynulliad edrych ar y ddeddf hon, craffu a phleidleisio arni.

Pe byddai deddfwriaeth yn cynnig enw newydd ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei phasio gan Aelodau'r Cynulliad, un posibilrwydd yw i'r newid mewn enw ddod i rym yn y gwanwyn 2018, ar yr un pryd â newidiadau eraill i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae copi o’r Bil drafft, yn cynnwys nodiadau eglurhaol a rhagor o wybodaeth am y newidiadau, ar gael ar [www.cynulliad.cymru/enw](http://edit.assembly.wales/enw).

1. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y cynnig i newid yr enw yn unol â cham nesaf datganoli ym mis Ebrill 2018?

|  |
| --- |
|  |

1. Paratowyd Bil drafft i ddangos sut beth allai deddf i newid yr enw fod. Mae hwn i'w weld yn Atodiad A i’r ddogfen ymgynghori, sydd ar gael yn [**www.cynulliad.cymru/enw**](http://edit.assembly.wales/enw). A oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y Bil drafft hwn?

|  |
| --- |
|  |

1. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ychwanegol ar y cynnig i gyflwyno deddfwriaeth i newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol?

|  |
| --- |
|  |

Asesu'r effaith ar gydraddoldeb

**Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu ag ystod amrywiol o bobl yn ein gwaith. Bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cyfrannu at asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, o safbwynt y cynnig i newid yr enw. Pe byddid yn penderfynu bwrw ymlaen i gyflwyno deddfwriaeth i newid enw'r Cynulliad, bydd y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Bil yn cynnwys yr asesiad effaith hwn, yn ogystal ag asesiadau eraill.**

Rydym yn gofyn i gyfranogwyr roi gwybodaeth amdanynt eu hunain er mwyn inni allu sicrhau ein bod yn darparu cyfleoedd i gyfranogi, ac yn dileu ffactorau sy'n rhwystro pobl rhag cyfranogi pan fo modd.

Mae’r ffurflen fonitro hon wedi ei chynllunio gan ystyried canllawiau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym wedi defnyddio’r dull hwn gan y bydd yn sicrhau cysondeb ac yn ein galluogi i gymharu cynnyrch ystadegol o wahanol ffynonellau ledled y DU.

Mae croeso ichi adael unrhyw gwestiynau yn wag os nad ydych yn gyfforddus yn ei hateb.

**1.Ble yr ydych chi’n byw?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blaenau Gwent |  | Sir Fynwy |  |
| Pen-y-bont ar Ogwr |  | Castell-nedd Port Talbot |  |
| Caerffili |  | Casnewydd |  |
| Caerdydd |  | Sir Benfro |  |
| Sir Gaerfyrddin |  | Powys |  |
| Ceredigion |  | Rhondda Cynon Taf |  |
| Conwy |  | Abertawe |  |
| Sir Ddinbych |  | Torfaen |  |
| Sir y Fflint |  | Bro Morgannwg |  |
| Gwynedd |  | Wrecsam |  |
| Ynys Môn |  | Y tu allan i Gymru |  |
| Merthyr Tudful |  |  |  |

**2. Ai dyn neu fenyw ydych chi?**

 Dyn

 Menyw

 Gwell gennyf beidio â dweud

**3. A ydych yn ystyried eich bod yn drawsryweddol?**

 Ydw

 Nac ydw

 Gwell gennyf beidio â dweud

**4. Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol?**

 Deurywiol

 Menyw hoyw / lesbiad

 Dyn hoyw

 Heterorywiol

 Gwell gennyf beidio â dweud

 Arall (nodwch)

|  |
| --- |
|  |

**5. Faint yw eich oed?**

 O dan 16 oed

 16 - 18

 19 - 25

 26 - 35

36 - 59

 Dros 60 oed

**6. A oes gennych anabledd?**

 Oes

 Nac oes

 Gwell gennyf beidio â dweud

**7. Disgrifiwch eich anabledd. Ticiwch bopeth sy'n berthnasol.**

Anabledd corfforol

 Iechyd meddwl

 Anabledd dysgu

 Nam ar y synhwyrau

 Cyflwr meddygol (e.e. canser, HIV, MS, cyflwr arall)

**8. Sut y byddech yn disgrifio eich cefndir ethnig?**

Cymro/Cymraes

Sais/Saesnes

Albanwr/Albanes

Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd Iwerddon

Prydeiniwr/Prydeines

Arall (nodwch)

|  |
| --- |
|  |

**9. Disgrifiwch eich tarddiad ethnig**

Gwyn

Cymysg/Sawl grŵp ethnig

Asiaidd

Du/Affricanaidd/Caribïaidd

Arall (nodwch)

|  |
| --- |
|  |

**10. I ba rai o’r crefyddau, cyrff neu enwadau crefyddol a ganlyn yr ydych chi’n perthyn?**

 Bwdhydd

 Iddew

 Sikh

 Cristnogol

 Hindŵ

 Mwslim

 Arall

 Gwell gennyf beidio â dweud

 Dim