**Adw. Zbigniew Orzeł** (pośmiertnie)

Studia prawnicze ukończył w 1964 r. na uniwersytecie Warszawskim. Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Kielcach w 1971 r., rozpoczął pracę jako radca prawny. W 1978 r. zdał egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną Sądu Wojewódzkiego w Radomiu. W październiku 1979 r. zdał egzamin adwokacki, a w listopadzie 1979 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.

8 marca 1980 r. złożył ślubowanie i rozpoczął wykonywanie zawodu w Grójcu, a od 1 stycznia 1982 r. w Radomiu.

W czasie stanu wojennego adw. Orzeł był zaangażowany w udzielanie pomocy osobom represjonowanym. Podejmował się obrony osób bezzasadnie oskarżanych przez ówczesne władze. Dlatego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a funkcjonariusze SB kierowali pod adresem pana mecenasa i jego rodziny groźby. W latach 80-tych adw. Zbigniew Orzeł zaangażowany był także w prace samorządu adwokackiego. We wrześniu 1983 r. został wybrany na członka ORA w Radomiu, a następnie, ponownie w 1986 r. i 1989 r. Był wielokrotnym delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Od 1989 r. włączył się czynnie w budowę struktur demokratycznego państwa prawa. Był zaangażowany w organizację wyborów w 1990 r., brał czynny udział w pracach Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej, prowadził szkolenia dla tego komitetu. Był także członkiem Komitetu przy Lechu Wałęsie.

W pierwszych wyborach samorządowych do Rady Miasta Radomia w 1990 r. był przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej. Po wyborach był członkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu i Porządku Rady Miasta Radomia pierwszej kadencji. W tym czasie nie zaniedbywał pracy na rzecz środowiska adwokackiego. Od 1992 r. był członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Radomiu.

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 30 września 1998 r. wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym,.

Jeszcze w 2019 r. adw. Orzeł odbył szkolenie w zakresie mediacji i uzyskał tytuł mediatora - na kilka dni przed śmiercią. Do końca życia pracował czynnie zawodowo, czynnie uczestniczył w szkoleniach dla aplikantów adwokackich, był jednym z wykładowców, wchodził także w skład komisji egzaminacyjnych.

Całe życie zawodowe poświęcił na rzecz działalności samorządu adwokackiego, a także obronie praw i swobód obywatelskich.

Zmarł 26 czerwca 2019 r.