DEISYFIAD  
fy nghalon ydoddd ar bob amser ychwanegu hapur- 
ryanodyw, ac ynywfyrfwrhon yn tysti mab oes gynnyf dydd, 
bwriad arall ych angherech-cref ymodd yma, ond dda dangos fywyd, da tu ag ato ech.

Chwi y glywysoch yn ddianem, am y modd newyd yr asferir impo 
Brecch y Fwch, ac fel y galloch ganfod y manteision anferth sydd yn deilliau 
oddwrth bwny, myth y mynegiawt i'w dangos hwn ty i chwî.

Y mae'r sàdrau peirthynol iddi mor ysgafn, nad yw prin yn peri awr o afiech-

yd.

Nid yw parotto d o physygyrriaeth yn angelurheidiol, ac nid ydwy yn gofyn 
ymarfer rhyw luniath pennodol.

Gellir ei rhoddi hi ar y Plwynt ieuanaf yn ddihergyll.

Nid oes dim canlyniadau drwg yn perthyn iddi, ond o y gwrthwynebu, yr 
ydys yn dal sulw bod plant drwg eu hiechyd yn cynnyddu mewn iechyd ar ol ei 
derbyn hi.

Y mae yn rhwystr sicr i'r Frechwen, fel y gellir dangos drwy filoedd o bro-
fiadau.

Nid yw yn gadael na nodau na chreithiau, ond un graith ydyw y cwbll oll 
a welir ar ei hol hi.

Yr ydys yn tybod fodd dau gan mil o filoedd o bobl wedi derbyn y doly 
hwn yn ddiogel neu amryw gyrrau o'r byd.

Nid ydwy yn heintus, ac nid yw yn tantu ar led oddiwyrth y naill ddfn at y 
llall, ond wrth ei soddi hi yw y chiron.

Y mae rhai o ddeuddeg pennaf y deunaw wedi rhoddid profiad amlyw on 
yt dd a honi, wrth ei rhoddi ar en plant y lle y frech wen.

Ym Mae sancadwy y deunaw wedi cael eu hargyhoeddi gynmaint 'o'r mantei-
sion lleol sydd y tarddu oddiwyrth Frech y Fwuch, a'u bob hwy wedi pennu 
gwobr o ddeng mil o bunnau i athraw Jenner, mewn gy y Swydd-Gaerloch, 
an iddo ei inamlygu hi y gynalt i'r byd.

Cymharwch hyn gyda'r frech wen, a chwi a gwech veled y gwahaneth 
sydd rhungddwynt.

Y mae'r Frechwen naturiol yn ei wedydus, a bod fel y byth un o 
chwech yr marw o honi. Y mae'r 
natur, ond o mae afiechyd trwm yn 

bod un o dri chant yna cael eu dwyn y 

hyno. Ac er mwyn myned drwy'r 

clefyd yma yn ddiogel, y mae yn gosyn llawer o physygyrriaeth, a dyfalwch 
ddiwyd at luniath pennodol, er parottood. Ac y mae hi yna mlyw i magu clef-
don eraill, yr rhai sydd yn yr bar anhawdd eu hiechhau.

Y mae hi yna drau heintus. ac y mae lly y byddo un yn glaf o'r elwy, y 
maholl driogolion y gynmodogaeth sydd heb gael Frechwen o'r blaen, mewn per-

ygl o'i derbyn hi.

Y mae'r elwy yma wedi ymledu cymaint ar ol asferiu impaid ym ein lle hi, 

a bob rhifedi y marwolaethau wedi ychwanegu daw ar beth heg mewn mil; gan 
hynny yr ydwyf yn meddwl, na's gwna un dyu sydd yn priso iechyd at deu-

lu ei hun, neu happeunamun eu Gymmodogion, oddfeder t'i frechwen dyddio f i efn 

dy wy. Gellwch, ondodd, wrthiwynebu derbyn elwy oddiwyrth anfali, ond 

er ol ystirio hyn am ychydig o amser, chwi a hollich Frech y Fwuch megis 

Brecch fwy, yr hon sydd feddyginaeth uchaf tra na cheffyd. Onid ydych ym 
rhoddid haeth yr anfali i'ch plant megis i bwsu mwyaf maethol ac iachus y gally-

nant ymhorthi arno; ac oni fydd yn dda gennych chwi eich hunain wleda ar gig 

yn unrhyw lanfali?

Chwi a wyddo ym aherhon, am y rhagoriaeth sydd rhwng y ddau fost o

impaid, ac o mae gennych rhyddid i ddewis yr hon yr ydych ym ei ffeodd a fydd

mwyaf llenwi i chwî.

Geirll y Rhieni sydd yn eflysio cael impaid eu plant a Brecch y Fwuch, gael

hynny yn ddiogost, wrth i'ch fofyn yr mwyddigyn yng Nghangor, ar ddydd mawrth a

dydd Gwener, o ddeg i ddeuddeg o'r gloch yn y boreu.