Autorka nagrodzoną pracą zapełniła dotychczasowy deficyt opracowań badawczych związanych z zagadnieniami samoregulacji oraz współregulacji w systemach medialnych. Praca może być również źródłem wiedzy dla praktyków. Należy podkreślić, że zawarte w niej spostrzeżenia i wnioski z nich wynikające wykorzystała również KRRiT przy przygotowaniu projektu implementacji dyrektywy dot. usług multimedialnych.

Akty samoregulacyjne stają się narzędziem do osiągnięcia celów ważnych z punktu widzenia interesu publicznego, a odpowiedzialność za ich realizację jest dzielona pomiędzy społeczeństwo i państwo. Oddolny charakter ustanawianych norm postępowania (a tak jest właśnie w samoregulacji) pozwala na ich większą efektywność. Dzieje się tak z tego powodu, że określona zbiorowość utożsamia się z nimi w znacznie szerszym zakresie, niż wskazywałby na to mechanizm odgórny. Ponadto tworzone przez nią normy postępowania pozostają spójne od strony formalnej i aksjologicznej oraz odzwierciedlają rzeczywistą wolę tej zbiorowości, zapełniając deficyt regulacji.

Bez wątpienia największą zaletą inicjatyw samoregulujących pozostaje ograniczenie w czasie procesu legislacyjnego, zatem reakcja na aktualne problemy społeczne może być szybka. Laureatka wykazała to w swojej pracy. Rozprawę cechuje głębia dokonywanych analiz, trafność w określaniu problemów, oryginalność formułowanych spostrzeżeń. Praca warta polecenia. Z tych również powodów Kapituła rekomenduje, zgodnie z Regulaminem nagrody, wydanie tej pracy, po odpowiednim przygotowaniu, przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.