# DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN

Được cho thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số: 846/QĐ-CTN ngày 21/05/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Năm sinh | Quê quán | Giới tính |
| 1 | Nguyễn Thị Phương Hiền | 1985 | Huế | Nữ |
| 2 | Trần Yến Vy | 2018 | Nhật Bản | Nữ |
| 3 | Trịnh Thị Nguyệt | 1991 | Bắc Ninh | Nữ |
| 4 | Nguyễn Hoàng Vũ | 1974 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Nam |
| 5 | Lục Mỹ Xuyên | 1981 | Hậu Giang | Nữ |
| 6 | Nguyễn Lục Khả Uyên | 2003 | Nhật Bản | Nữ |
| 7 | Nguyễn Lục Triều Như | 2006 | Nhật Bản | Nữ |
| 8 | Nguyễn Lục Chấn Phong | 2013 | Nhật Bản | Nam |
| 9 | Nguyễn Lục Bảo Châu | 2019 | Nhật Bản | Nữ |
| 10 | Nguyễn Lục Gia Hân | 2021 | Nhật Bản | Nữ |
| 11 | Myo Oo Elina | 2023 | Nhật Bản | Nữ |
| 12 | Nguyễn Thị Hiền | 1982 | Khánh Hòa | Nữ |
| 13 | Kiều Ngọc Tú | 1983 | Đồng Nai | Nữ |
| 14 | Bùi Hồng Anh | 2001 | Nhật Bản | Nữ |
| 15 | Trần Ngọc Tuấn | 1994 | Bắc Giang | Nam |
| 16 | Nguyễn Thị Huyền | 1989 | Hà Nội | Nữ |
| 17 | Trần Thị Quỳnh Anh | 1986 | Đồng Nai | Nữ |
| 18 | Huỳnh Tuấn Đông | 1992 | Tiền Giang | Nam |
| 19 | Huỳnh Ananya | 2018 | Nhật Bản | Nữ |
| 20 | Nguyễn Dương Ly | 1981 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ |
| 21 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 1971 | CầnThơ | Nữ |
| 22 | Thái Chi Lan | 2003 | Nhật Bản | Nữ |
| 23 | Tăng Sơn Hà | 1990 | Hải Dương | Nam |
| 24 | Đỗ Duy Khánh | 1989 | Hải Phòng | Nam |
| 25 | Lê Thị Phương Lan | 1992 | Ninh Bình | Nữ |
| 26 | Nguyễn Thanh Trí Quốc | 1988 | Đà Nẵng | Nam |
| 27 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 1985 | Đắk Lắk | Nữ |
| 28 | Đào Vĩnh Minh Khôi | 2013 | Nhật Bản | Nam |
| 29 | Đào Mỹ Chi | 2013 | Nhật Bản | Nữ |
| 30 | Hà Bích Ngọc | 1999 | Nhật Bản | Nữ |
| 31 | Hà Nguyễn Sa | 2002 | Nhật Bản | Nữ |