1. **Bu, yeni bilgiler ve öteki bilimlerin gelişiminin etkisiyle sürekli değişen tarih için de geçerlidir. 2. Her toplumsal bilim sürekli olarak yeniden tanımlanır. 3. Bu tür bir çaba tarih anlayışının gelişimi konusunda fikir sahibi olmaya yardım edeceği için olumlu da olacaktır. 4. Tarih için yapılan tanımlamaların sıralanması bile başlı başına bir çalışma olabilir.**
2. **Var olanların üstünde-altında-yanında yeni bir bilim olarak mı gelişecektir? 2. Her şeyden önce iletişim denilen konu nedir, ne olacaktır? 3. İnsanlar için varlığı ve önemi çok eskilere dayanmasına rağmen iletişimin özel ilgi alanı haline gelmesi yaşadığımız yüzyılın yeniliğidir. 4. Bu sorulara kesin bir karşılık vermek çok güçtür, ayrıca gerekli de değildir. 5. Toplumsal bilimler içinde yeni bir disiplin midir, yoksa disiplinlerarası bir çalışma alanı mı oluşturacaktır? 6. Bu yenilik birçok sorunun halledilmek üzere beklediğinin de işaretidir.**
3. **İletişim eğitimi alanların tarihe çok ilgi duydukları söylenemez. 2. Hangi disiplinden olursa olsun Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışanlar, gazeteler, haber ajansları, posta gibi konular üzerine geçmişi aydınlatmak için önemli çalışmalar yürütmektedirler. 3. Bunun bazı nedenleri vardır. 4. Bugün sayıları giderek artan iletişim eğitimi kurumlarında en ihmal edilen alanlardan biri iletişim tarihidir. 5. İletişim tarihi ile ilgilenenler daha çok başka disiplinlerde çalışan araştırmacılardır. 6. Birinci ve en kolay anlaşılır nedeni kitle iletişimi alanında dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmelerdir.**