**Lik̓ʷala/Kʷak̓ʷala**

**Greetings Lesson n̓əm**

1. Yo, w̓iksas? Hi how are you?
2. ʔəngʷaƛas? Or ʔəngʷas? What is your name?
3. Nugʷaʔəm Dana. My name is Dana.
4. W̓idəs gayuƛi? Where are you from?
5. Gayuƛən lax̌ ƛ̓əmataxʷ. I am from Campbell River.
6. W̓idəs gukʷəli? Where do you live?
7. Gukʷələn lax̌ ƛ̓əmataxʷ. I live in Campbell River
8. Yo, ʔixm̓ən, w̓ikst̓as? Hi, I am good and how are you?
9. ʔixm̓as? Are you good?
10. ʔixm̓ən. I’m good.
11. ʔola k̓alam̓ən ʔik. I’m very good.
12. ʔola k̓ala ʔik. Very good.
13. ʔixʔəmx̓əʔən. I’m good too.
14. Ləqʷən. Lik̓ʷala I’m tired.
15. Qəlkən. Kʷak̓ʷala I’m tired.
16. C̓əxqən. I’m sick.
17. Pusq̓ən. I’m hungry.
18. Ləmxʷən. I’m thirsty.
19. Bək̓ʷəɫələn. I’m sleepy.
20. Xusən. I’m resting.
21. C̓əlqʷən. I’m hot.
22. K̓ənaʔisən. I’m cold.
23. ɫawisən. I’m angry.
24. Kəɫələn. I’m scared.
25. Xʷəlsən. I’m lonely.
26. Wosən. I’m sad.
27. ʔixq̓əsələn. I’m happy.
28. ʔol ʔik le gəns ʔit̓i dudaqol. It’s good to see you again.

**Lik̓ʷala/Kʷak̓ʷala**

**Lesson maɫ**: **Numbers and Age**

Mał Q̓aq̓uƛ̓adᶻəm: Hihudᶻm λu gənsʔənx̌ila

k̓iʔos 0 maʔłcəmgusto 20

n̓əm 1 yudəxʷsəmgusto 30

maʔł 2 musǧəmgusto 40

yudəxʷ 3 sək̓asǧəmgusto 50

mu 4 q̓aƛ̓asǧəmgusto 60

sək̓a 5 ʔəλabusǧəmgusto 70

q̓əƛ̓a 6 maʔłgʷənałcəmgusto 80

ʔəλabu 7 n̓an̓əmxsuk̓ʷa 90

maʔłgʷənał 8 lak̓ənd 100

n̓an̓əm̓a 9

ləʔstu 10

Ləʔstu is only used in counting

nəqa is root for 10 when speaking of age, groups of, etc.

nəqaʔənx̌ila 10 years old

Ləs gənsʔənx̌ila? How old are you?

Lam̓ən \_\_\_\_\_\_\_ ʔənx̌ila. I am \_\_\_\_\_\_\_ years old.

Lux̌ gənsʔənx̌ila? How old is s/he?

Lam̓ux̌ \_\_\_\_\_\_\_\_ ʔənx̌ila S/he is \_\_\_\_\_\_\_ years old.

**Lik̓ʷala/Kʷak̓ʷala**

**Lesson yudəxʷ: Bakʷəs People**

Bəgʷanəm man

Bibəgʷanəm men

c̓ədaq woman

C̓idaq women

Babagʷəm boy

Bibabagʷəm boys

c̓ac̓adagəm girl

c̓ic̓ac̓adagəm girls

gənanəm child

gəngənanəm children

x̌ʷənukʷ my child your child

sasəm my children

λiλəλola family

ʔəbəmp Mother

ʔump ʔos Father

ǧaǧəs Grandmother

ǧaǧəmp Grandfather

hiʔlus Great grandparents

ʔənis Aunt

q̓ʷəli Uncle

wəq̓ʷa older/younger brother/sister opposite sex

Nula older sibling

c̓aya younger sibling

w̓ac̓i dog

busi cat

wayas sweetheart

q̓ʷəlayu my reason for living

λuli nephew

λuliǧas niece

ɫawanəm husband

ǧənəm wife

c̓uxƛəma grandson

c̓uxƛəmaǧas grand daughter

c̓ic̓uxƛəma grandchildren

n̓əmyut relations

q̓ʷəlsq̓ʷəly̓akʷ many old people

wayoɫ endearment older person

ʔəbadᶻaʔwa stepmother

ʔəwadᶻaʔwa stepfather

hiʔluq̓ʷine great grandson

hiʔluq̓ʷineʔǧas great grand daughter

q̓ʷəlis man’s brother-in-law

giʔump woman’s brother-in-law

p̓əl̓wəmp sister-in-law

x̌ʷayuq̓ʷanəm adopted child

n̓ulagila adopted child older same sex

c̓ayagila adopted child younger same sex

sasəm children

sasəmas the child of

x̌ʷənukʷ a child

x̌ʷənukʷas the child of

ʔeǧas girl to girl friend

n̓əmukʷ friend boy to girl boy to boy

**Lik̓ʷala/Kʷak̓ʷala**

**Lesson mu: Survival Phrases**

Kʷak̓ʷalala Speak Kʷak̓ʷala.

Kʷak̓ʷalalaxənc Lets speak Kʷak̓ʷala.

ǧʷaʔs mamaɫak̓alax̌ Don’t speak English.

Weʔ, Kʷak̓ʷalaƛən. Okay, I’ll speak Kʷak̓ʷala.

ǧilakasl̓a ləʔaqus məlqʷəlamas gax̌ən. Thank you for reminding me.

M̓əmsk̓alas What are you saying?

ʔidᶻaqʷalaʔs. Say it again.

K̓iʔsən ʔəy̓uʔsəlus. I don’t understand you.

Heʔəm. That’s all.

Ləm̓ən ǧʷaɫ. I am done.

M̓asis ʔəx̌ʔex̌sdəʔos waɫdəmaʔ. What do you want to say?

ʔəx̌ʔex̌sdən qən n̓ikeʔ. I want to say\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

M̓asi waɫdəmeʔsa\_\_\_\_\_\_\_. What is the word for\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

N̓iksəw̓ux̌ʷsa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. One says \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

K̓iʔsən q̓oƛəlax̌a waɫdəmaʔ. I don’t know how to say it.

Nəqam̓əʔən waɫdəmx̌. Am I saying it right?

Nəqam̓us waɫdəmx̌. You’re saying it right.

ʔudᶻax̌us waɫdəmx̌. You’re saying it wrong.

ʔawak̓ala. could you say it more slowly

Gəw̓alalaʔs gax̌ən wax̌a. help me please.

M̓ac̓aɫigada? What is this?

M̓ac̓aɫux̌da? What are those?

W̓igilux̌? What is he/she doing?

W̓igilaƛən? What will I be doing?
W̓igilas? What are you doing?

**Lik̓ʷala/Kʷak̓ʷala**

**Lesson sək̓a: Ǧʷigilas things we do**

W̓igilas? What are you doing?

ʔiʔax̌ələn. I am working.

ʔəmɫən. I am playing.

Ham̓iksilən. I am cooking.

K̓ak̓adəkʷsilən. I am reading.

K̓atən. I am writing.

Q̓aq̓uƛən. I am learning.

Qasən. I am walking.

Xudᶻiɫən. I am resting. Indoors

Ǧəlsən. I am painting.

Kiƛən. I am fishing.

M̓am̓alam̓ən. I am swimming.

Dᶻəlxʷən. I am running.

Həm̓apən. I am eating.

Laʔstən. I am bathing.

Q̓əʔyakən. I am playing soccer.

Dənx̌ələn. I am singing.

M̓ix̌ən. I am sleeping.

C̓uc̓əx̌ʷəgən. I am washing dishes.

Didəgən. I am drying dishes.

Kʷənsən. I am baking bread.

Kəʔabudən. I am putting something in the oven.

M̓əkʷən. I am ironing.

K̓ak̓ax̌ʷʔsəm̓ən. I am peeling.

X̌ikʷən. I am sweeping.

C̓ux̌ʷəliɫən. I am mopping.

Həmsən. I am picking berries.

Supən. I am chopping wood.

Xəltən. I am sawing wood.

Dᶻikən. I am digging clams.

Dəxʷən. I am jumping.

X̌ʷaƛən. I am fileting fish.

K̓əyosən ǧʷigil̓asaʔ I am doing nothing.