**DARLLENIADAU A MYFYRDOD Y Pumedd Sul y Pasg**

(28.04.24)

**DARLLENIAD O’R ACTAU**

*Darlleniad o Actau (8.26-40)*

Llefarodd angel yr Arglwydd wrth Philip: "Cod," meddai, "a chymer daith tua'r de, i'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerwsalem i Gasa." Ffordd anial yw hon. Cododd yntau ac aeth.

A dyma ŵr o Ethiop, eunuch, swyddog uchel i Candace brenhines yr Ethiopiaid, ac yn ben ar ei holl drysor hi; yr oedd hwn wedi dod i Jerwsalem i addoli, ac yr oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd, yn darllen y proffwyd Eseia. Dywedodd yr Ysbryd wrth Philip, "Dos a glŷn wrth y cerbyd yna."

Rhedodd Philip ato a chlywodd ef yn darllen y proffwyd Eseia, ac meddai, "A wyt ti'n deall, tybed, beth yr wyt yn ei ddarllen?"

Meddai yntau, "Wel, sut y gallwn i, heb i rywun fy nghyfarwyddo?" Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato ac eistedd gydag ef.

A hon oedd yr adran o'r Ysgrythur yr oedd yn ei darllen: "Arweiniwyd ef fel dafad i'r lladdfa, ac fel y bydd oen yn ddistaw yn llaw ei gneifiwr, felly nid yw'n agor ei enau. Yn ei ddarostyngiad gomeddwyd iddo farn. Pwy all draethu am ei ddisgynyddion? Oherwydd cymerir ei fywyd oddi ar y ddaear."

Meddai'r eunuch wrth Philip, "Dywed i mi, am bwy y mae'r proffwyd yn dweud hyn? Ai amdano'i hun, ai am rywun arall?"

Yna agorodd Philip ei enau, a chan ddechrau o'r rhan hon o'r Ysgrythur traethodd y newydd da am Iesu iddo.

Fel yr oeddent yn mynd rhagddynt ar eu ffordd, daethant at ryw ddŵr, ac ebe'r eunuch, "Dyma ddŵr; beth sy'n rhwystro imi gael fy medyddio?"

[Dywedodd Philip, "Os wyt yn credu â'th holl galon, fe elli."

Atebodd yntau, "Yr wyf yn credu mai Mab Duw yw Iesu Grist."] A gorchmynnodd i'r cerbyd sefyll, ac aethant i lawr ill dau i'r dŵr, Philip a'r eunuch, ac fe'i bedyddiodd ef.

Pan ddaethant i fyny o'r dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan Ysbryd yr Arglwydd; ni welodd yr eunuch mohono mwyach, ac aeth ymlaen ar ei ffordd yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn Asotus, ac aeth o gwmpas dan gyhoeddi'r newydd da yn yr holl ddinasoedd nes iddo ddod i Gesarea.

Dyma air yr Arglwydd. **Diolch a fo i Dduw.**

**DARLLENIAD O’R TESTAMENT NEWYDD**

*Darlleniad o 1 Ioan (4.7-21)*

Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw, ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad: nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei Fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau.

Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed; os ydym yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef, ac ef ynom ninnau: am iddo ef roi inni o'i Ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu bod y Tad wedi anfon ei Fab yn Waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu mai Iesu yw Mab Duw, y mae Duw yn aros ynddo, ac yntau yn Nuw. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom.

Cariad yw Duw, ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Nuw, a Duw yn aros ynddo yntau. Yn hyn y mae cariad wedi cael ei berffeithio ynom: bod gennym hyder yn Nydd y Farn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn; y mae a wnelo ofn â chosb, ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cariad.

Yr ydym ni'n caru, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun, "Rwy'n caru Duw", ac yntau'n casáu ei gydaelod, y mae'n gelwyddog; oherwydd ni all neb nad yw'n caru cydaelod y mae wedi ei weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef: bod i'r sawl sy'n caru Duw garu ei gydaelod hefyd.

Dyma air yr Arglwydd. **Diolch a fo i Dduw.**

**Y DARLLENIAD O’R EFENGYL**

Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan

**Gogoniant i ti, O Arglwydd.** (15.1-8)

"Myfi yw'r wir winwydden, a'm Tad yw'r gwinllannwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen ynof fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, er mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lân trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch ynof fi, a minnau ynoch chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y winwydden; ac felly'n union ni allwch chwithau heb i chwi aros ynof fi.

"Myfi yw'r winwydden; chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo yntau, yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros ynof fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa; dyma'r canghennau a gesglir, i'w taflu i'r tân a'u llosgi. Os arhoswch ynof fi, ac os erys fy ngeiriau ynoch chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir ichwi. Dyma sut y gogoneddir fy Nhad: trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi."

Dyma Efengyl yr Arglwydd. **Moliant i ti, O Grist.**

**MYFYRDOD** gan y Parch Beth Davies

Dydw i ddim yn llawer o arddwr er gwaethaf y ffaith fy mod yn byw ar fferm, wedi gwylio fy mam yn tyfu pob math o bethau hyfryd a blasus yn yr ardd ac yn trio fy ngorau glas wrth ddyfrhau a bwydo'r hadau ar ôl eu plannu. Rwyf wrth fy modd ny eu gweld yn tyfu a phan fydd amser byddaf hyd yn oed yn siarad arnynt o dro i dro ond nid fi yw'r garddwr gorau o bell ffordd. Yn yr ardd mae yna hen goeden afalau sy`n dwyn ffrwyth hyfryd yn flynyddol ond heb ddim gofal gennyf i. Dwi'n gwybod bod yna ddau fath o ganghennau - y rhai sy'n ffrwythlon a'r rhai sy'n gwywo.

Mae`r canghennau sy`n gwywo yn rhai tywyll, calchog a`r gwir yw y dylid eu tocio oherwydd maent yn mynd ag egni heb eisiau a hyd yn oed pan fyddany ar farw maent yn tynnu o`r goeden.

Yn wir, mae`r cyfan mor rhyfeddol a diddorol: mae canghennau sy`n gwywo yn mynnu cael egni o`r goeden er ar fin marw.

Dyna pam mae'r planhigion yn cael eu tocio; Mae garddwyr yn cadw'r canghennau ffrwythlon er mwyn cadw bywyd y planhigyn.

Yn yr Efengyl mae Iesu'n dweud, "Fi yw'r wir winwydden a`m Tad yw`r gwinllannwr. Y mae'n dwyn ymaith bob cangen nad yw'n dwyn ffrwyth."

Ystyr hyn yw bod Duw yn medru tocio'r canghennau o fewn ein calonnau sy`n gwywo ac tynnu i ffwrdd oddi wrtho. Dyma`r rhai sy'n dwyn ein hegni ysbrydol a`r rhai nad ydynt yn dwyn ffrwyth yn enw Duw.

Meddyliwch faint o egni sydd ei angen i ddal dig er enghraifft. Mae'r dicter hwnnw'n afiach ac yn dwyn ein hegni wrth i ni orfod symud i ffwrdd oddi wrth ein cariad tuag at eraill a thuag at Iesu ei hun. Mae dal dig yn medru bod yn anodd ac yn dal gyda ni a dyna amser pam rydyn ni angen cymorth gan Dduw. Mae angen iddo ef i docio ein teimladau ac i feddwl am faddeuant.

Ar y llaw arall, fe allwn ni feddwl am alar a pha mor drwm y gall y teimladau trist o fewn ein bywydau beri gofid ac anhawster o fewn ein bywydau. Mewn ffydd, mae yna obaith, ond heb ffydd mae`r sefyllfaoedd tebyg yn medru troi mewn i deimladau llawer gwaeth. Mewn adegau tebyg fe fydd ein gwendid yn ein trechu ond gyda Duw mae ein bywydau yn medru cael eu trawsnewid.

Yn wir, bob hyn a hyn mae eisiau i ni edrych a thocio ein calonnau Cristnogol gan droi at Dduw mewn ffydd, hyn yn oes oesoedd. Amen

Gweddi- Dragwyddol Dduw, dy Fab Iesu Grist yw’r ffordd, y gwirionedd a’r bywyd, caniatâ i ni gerdded yn ei ffordd, i lawenhau yn ei wirionedd a chyfranogi o’i fywyd atgyfodedig; sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen

**COLECT Y DYDD**

Hollalluog Dduw, a orchfygaist angau trwy dy uniganedig Fab ac a agoraist i ni borth y bywyd tragwyddol: bydded i’th ras ein rhagflaenu a dyro ddeisyfiadau da yn ein meddyliau fel y gallwn, trwy dy gymorth parhaus di, eu dwyn i berffeithrwydd cyflawn; trwy Iesu Grist ein Harglwydd atgyfodedig, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. **Amen.**