Podpisana 30 marca 1821 roku **Umowy Zgierska** miała przełomowe znaczenie dla historii naszego miasta. Dokument powstał w bardzo ważnym momencie i sprawił, że odtąd Zgierz mógł rozwijać się jako nowoczesny ośrodek sukienniczy.

**Jako dokument, gwarantujący przyjeżdżającym osadnikom dogodne warunki życia i rozwoju, Umowa Zgierska zapewniała możliwość awansu gospodarczego także samemu miastu. Była dokumentem obopólnych korzyści. Zgierz, poprzez szybkie bogacenie się nowych obywateli, zaczął błyskawicznie zwiększać liczbę swoich mieszkańców i własną zamożność.**

W młodym państwie, zniszczonym wojnami i zacofanym, przemysł sukienniczy miał stać się – obok górnictwa i hutnictwa – kołem zamachowym gospodarki. Władze Królestwa Polskiego zapraszały specjalistów z krajów ościennych, tworząc im niezwykle dogodne warunki życia
i pracy. Zgierz przeszedł rewolucję – gospodarczą, społeczną i urbanistyczną. Stał się kolebką polskiego przemysłu tekstylnego, z której wywodzi się tradycja włókiennicza zaszczepiona w całym regionie.

Dzięki niej miasto stało się pełne zagranicznych wytwórców tkanin, budujących nowe domy, warsztaty, a następnie manufaktury tkackie. Wraz z nimi przyjeżdżali farbiarze, kupcy
i przedstawiciele innych specjalności. Zgierz jako pierwszy wśród okolicznych miast (Łodzi, Gostynina, Przedecza i Dąbia) szybko stał się bogatym centrum produkcji tekstylnej, największym w Królestwie Polskim.

Umowa Zgierska była impulsem dla rozwoju całego regionu. To Zgierz był historycznie pierwszym miastem tkaczy, kolebką Ziemi Obiecanej.

Wg. umowazgierska.pl