*Из работы В.Б.* *Кобрина «I и II ополчения. Разгром интервентов»*

Наиболее приемлемой для всех участников собора оказалась кандидатура 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова, сына митрополита Филарета. Сохранилось известие, что один из бояр писал в Польшу кн. В.В. Голицыну: «Миша-де Романов молод, разумом ещё не дошёл и нам будет поваден». Страна в это время нуждалась в правительстве своеобразного общественного примирения, правительстве, которое сумело бы обеспечить не только сотрудничество людей самых разных политических лагерей (сторонники Годунова, Шуйского, Владислава, тушинцы и т. п.), но и их компромисс. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору: на престол Романовы имели право только через свойство с Иваном Грозным, а одним из инициаторов опричнины называли Василия Михайловича Юрьева, приходившегося двоюродным дедом молодому царю. Но и пострадавшие от опричнины не чувствовали себя чуждыми этому семейству: среди его членов встречались казнённые и опальные в годы опричнины, а сам Филарет оказался в ссылке при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди казачества. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, которая приглашала на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича могли не беспокоиться за своё будущее при Романовых. Романовы оказались той посредственностью, которая устраивала всех.