מאמרים

1. **"סוגיות מוחלפות ומתחלפות - בירור לשוני", משלב כו (תשנ"ד) עמ' 34 - 35**
2. **"מערכת הפועל בלשון חכמים לפי כתב-יד תימני עתיק" , מסורות ג-ד (תשמ"ט), עמ' 37-71**
3. **"לשונו של ר' אברהם בר חייא" , לשוננו ס' (תשנ"ז), עמ' 277-295**
4. **"חסורי מחסרא – לדרכו של הרמב"ם בפירוש המשנה", נטועים ח' (תשס"ב), עמ' 65 - 72**
5. **'עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו' על הלכה אחת במשנה תורה", משלב לז (תשס"ב), עמ' 31 – 42 (עם מ' כ"ץ)**
6. **" 'זכור' ו 'שמור' – על גישתו הבלשנית של רש"י" , מגדים מא (תשס"ה) עמ' 9 – 17**
7. **"מבט חדש על חכמת הלשון", לשוננו ס"ט (תשס"ז), עמ' 185 – 187**
8. **"יין ישן בקנקן חדש: מהדורה חדשה של "ספר ההשגה" מאת דוד טנא", לשוננו לעם מחזור נו, ב (תשס"ז) עמ' 95 – 98**
9. **"פירוש רש"י לתורה כמפעל של חיזוק השפה העברית", א' ממן ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ירושלים תשס"ח, עמ' 115 - 127**
10. **"חשיבתו הבלשנית של רש"י", א' גרוסמן וש' יפת (עורכים), רש"י – דמותו ויצירתו, ירושלים תשס"ט, עמ' 123 – 138**
11. **"תפיסת השורש של רש"י", לשוננו ע"א (תשס"ט), עמ' 105- 129**
12. "עצמאותו של רש"י בתחום המילון", לשוננו עג, (תשע"א), עמ' 437 - 447

**13. "עוד על ההתאם בלשון המקרא" , דעת לשון ב (תשע"ו), עמ' 35 - 46**

**14. "מקור נוסף להכרת לשון חכמים" [סקירה על ע' תירוש בקר, גנזי חז"ל בספרות הקראית בימי הביניים], לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 219 - 224**

**15. " שימוש בלעז להדגמה דקדוקית בפירוש רש"י למקרא", מסורות יח (תשע"ו), עמ' 45 - 57**

**16. " לדרך ההגדרה המילונית בימי הביניים – מנחם בן סרוק ורש"י", מחקרים בלשון יז-יח (תשע"ז), עמ' 221 – 236**

**17. "תרגום כניסיון להכוונת לשון: עיון בתרגומו של הרב קאפח לפירוש המשנה", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 80 - 95**