Pöykön sukuseuran julkaisutoimikunta 10.3.2018

Korjauksia Pöykkölästä maailmalle -kirjan tekstiin

Tähän tiedotteeseen on koottu korjaukset virheisiin, jotka tähän mennessä on löydetty sukukirjan tekstistä. Kirjan sukutaulujen korjaukset julkaistaan omassa tiedotteessaan.

Toivomme että lukijat lähettävät palautetta kirjan muista virheistä ja puutteista Kustaa Hulkolle (s-posti kustaa.hulkko@gmail.com, puh. 040 1591581).

Sivulla 37 olevassa Sursill-tietolaatikossa on virheitä, jotka oikaistaan myöhemmin eri tiedotteessa. Sursilleistä on nimittäin tehty uutta tutkimusta, joka muuttaa aikaisempia käsityksiä.

Tekstin korjaukset ovat alla taulukkomuodossa. Sivunumeron jälkeen seuraa korjattu kohta. Virheellistä versiota ei siis toisteta.

Sivu Korjattu kohta

18 Yksi ensimmäisistä savolaismuuttajista oli Pekka Karvonen, joka tuli Korkalon kylään 1580-luvulla ja perusti sinne Karvon talon.

20 **Viite 2**: (2) Vahtola 1989; Ilkka Väättin sähköpostiviesti Matti Hakavuorelle ja Kustaa Hulkolle 19.3.2017.

24 Krister Kristerinpojan lisäksi myös hänen sisarensa poika Eskil Eskilinpoika Ruokanen ja veljensä Jöns Kristerinpoika toimivat lukkareina.

30 Kerrotaan, että valinta oli pettymys rovaniemeläisille.

43 Katariinan isä lautamies Olli Ruikka oli kotoisin Jaatilan Ruikkalasta. Brita-äiti oli omaa sukua Rautio.

52 Nuoripari lähti Kemiin vihkikuvaa varten.

67 Pertti (1928–2006) oli musikaalinen ja esiintyi laulajana tansseissa.

94 Nuoret tapasivat toisensa ensi kerran, kun Jussi kiinnitti Saarenkylän Nuorisoseuran talolla seinään julistetta, jossa luki: ”Ei laillista eikä laitonta väkijuomaa”.

96 Kun rovaniemeläiset piti evakuoida Lapin sodan alta turvaan Ruotsiin tai muualle Suomeen, hänet nimitettiin Rovaniemen kauppalan ja maalaiskunnan siirtoväen huollon johtajaksi.

99 Suoritettuaan kirjastonhoitajan tutkinnon hän toimi maalaiskunnan kirjastonhoitajana aina vuoteen 1969 asti.

99 Mikko Arvid ja Hilda Pöykön lapsista kuusi poikaa ja kolme tytärtä elivät aikuisiksi. Heistä viisi eli Anna (1892–1964), Uuno (1897–1975), Matti (1899–1972), Helli (1910–1988) ja edellä mainittu Hilda (1913–1998) jäivät naimattomiksi.

99 J.F:n lisäksi perheen perustivat Aarno ja Mauno. Aarno (1906–1984) avioitui Kerttu Elina Alakulpin (1913–1995) kanssa, ja he saivat viisi lasta. Mauno (1908–1960) meni naimisiin Edit Maria Tervon (1907–1993) kanssa. Mauno ja Edit Maria saivat yhden lapsen. Myös Niilo (1890–1951) avioitui, mutta erosi.

112 Huoltoteknikko Raimo (s.1947) sai tyttären 1. avioliitostaan Irma Annelin (os. Määttä, 1950–2011) kanssa.

122 Noin 2000 venäläistä työntyi jäätä pitkin Suomea kohti.

137 Myllärin asuinrakennukset kuuluivat Rovaniemen harvoihin taloihin, jotka säilyivät hävitykseltä.

138 ”Hirvaalta siirryttiin autolla Ouluun. - -”

146 **Kuvateksti**: Kaarle, Kalevi ja Kullervo Hulkko v. 1940.

150 Arvi Mylläri (1935–2015) kuvasi joen merkitystä tätä kirjaa varten tehdyissä haastatteluissaan samaan tapaan kuin Fellman.

158 **Tietolaatikossa**: Se on kulkeutunut Eetu Pöykön mukana Hautalan kestikievariin ja myöhemmin Vikajärvelle Arviiti Pöykön tilalle Aittaniemeen.

168 Hänestä on valokuvakin, jossa hänen käsissään on kornetti.

174 **Kuvateksti:** Tuomas Tuomaanpoika ja Kaisa Pöykkö. Kuva: Brian Pöykkö.

175 Vuonna 1917 hän joutui kutsuntoihin, ja kutsuntakortin mukaan hän työskenteli lihanleikkaajana Washoen kaivoskaupungissa Montanassa.

176 Etevä kornetinsoittaja Bruno oli mukana soittokunnassa, joka esiintyi kultaisen

naulan juhlassa, ja presidentti kätteli sekä Brunon että Lydian.