**Prof. dr hab. Adam Justyn Strzembosz**

Urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie. Ojciec był adwokatem i urzędnikiem państwowym. Adam Strzembosz studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację sądową, w 1961 r. awansował na sędziego.

W 1969 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską dot. przestępczości wśród nieletnich. W 1979 r. habilitował się w Polskiej Akademii Nauk. W 1974 r. został oddelegowany do pracy w Instytucie Badań Prawa Sądowego działającym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W marcu 1982 r. został nauczycielem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. został profesorem nadzwyczajnym. Na uczelni pozostawał do 1989 r., gdy objął tekę wiceministra. W 1998 r. powrócił do pracy dydaktycznej na lubelskim Uniwersytecie, gdzie w 2000 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Rozpoczął też nauczanie w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował do 2004 r. Jest emerytowanym profesorem tego Uniwersytetu.

Na początku lat 80. uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Odpowiadał za opracowanie reformy prawa o ustroju sądów powszechnych. Był również jednym z delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, gdzie został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Współtworzył tam „Samorządną Rzeczpospolitą” – przewodni program, w którym odpowiadał za fragment dotyczący sądownictwa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r., dzięki immunitetowi sędziowskiemu uniknął internowania. Został jednak zwolniony z sądu, a kilka dni później z Instytutu Badań Prawa Sądowego. Mimo to pozostał w kontakcie z warszawskimi sędziami związanymi z „Solidarnością” (tzw. drużyna Strzembosza), organizując spotkania ws. toczących się procesów dot. stanu wojennego.

Od 1988 r. brał udział w pracach przygotowawczych do Okrągłego Stołu – w samych obradach jednak nie wziął udziału. Odpowiadał za opracowanie proponowanych zmian w prawie, w tym przede wszystkim w Kodeksie karnym oraz gwarancji niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Od 1989 r. należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie.

Po wyborach parlamentarnych objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem prof. Strzembosza była reforma sądownictwa opartą na postanowieniach Okrągłego Stołu. Pod koniec czerwca 1990 został powołany na sędziego Sądu Najwyższego, a już 1 lipca 1990 r. na stanowisko pierwszego prezesa tegoż sądu oraz przewodniczącego Trybunału Stanu.

Do głównych zadań Strzembosza należało także zorganizowanie pracy sądu na nowo oraz reprezentowanie instytucji za granicą. W 1998 r. po zakończeniu kadencji w Sądzie Najwyższym przeszedł w stan spoczynku.

Był wielokrotnie nagradzany, jest kawalerem Orderu Orła Białego.