# Danh sách công dân Việt Nam cư trú tại Nhật Bản được thôi quốc tịch Việt Nam (QĐ Số 968/QĐ-CTN ngày 05/06/2025)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Năm sinh | Quê quán | Giới tính |
| 1 | Trần Tuấn Kiệt | 06/3/1983 | Vĩnh Long | Nam |
| 2 | Hoàng Thị Kim Liên | 20/1/1983 | Hải Phòng | Nữ |
| 3 | Yang Jia Hao | 14/4/2012 | Hải Phòng | Nam |
| 4 | Đỗ Văn Sang | 01/12/1994 | Thái Bình | Nam |
| 5 | Đinh Hoàng Nhật Huy | 11/6/2000 | Nhật Bản | Nam |
| 6 | Trần Ngọc Anh | 01/12/1976 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ |
| 7 | Đoàn Mi Ô | 01/4/2023 | Nhật Bản | Nữ |
| 8 | Wu Hina | 04/3/2022 | Nhật Bản | Nữ |
| 9 | Hoàng Ngọc Long | 18/01/1996 | Quảng Ninh | Nam |
| 10 | Cao Minh Thi | 22/9/1979 | Nhật Bản | Nam |
| 11 | Trần Nguyễn Nhã Uyên | 25/11/1990 | Lâm Đồng | Nữ |
| 12 | Nguyễn Phương Anh | 27/11/2007 | Thái Bình | Nữ |
| 13 | Tạ Minh Ngọc Trâm | 07/6/1988 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ |
| 14 | Lê Thị An Bình | 25/3/1993 | Hà Nội | Nữ |
| 15 | Phạm Thị Sang | 13/10/1994 | Hải Dương | Nữ |
| 16 | Nguyễn Ngọc Khanh | 02/10/1988 | Hà Nội | Nam |
| 17 | Ngô Thị Thu | 12/12/1987 | Bắc Giang | Nữ |
| 18 | Nguyễn Hoàng Giang | 28/8/2012 | Nhật Bản | Nam |
| 19 | Nguyễn Hoai An | 28/3/2019 | Nhật Bản | Nữ |
| 20 | Lê Hồng Phượng | 22/10/2002 | Nhật Bản | Nữ |
| 21 | Lê Trọng Hải | 20/7/2005 | Nhật Bản | Nam |
| 22 | Nguyễn Trọng Hiếu | 22/7/1998 | Thái Bình | Nam |
| 23 | Nguyễn Thị Diệu Thúy | 15/02/1983 | Thái Bình | Nữ |
| 24 | Nguyễn Thị Thanh Hường | 10/3/1983 | Khánh Hòa | Nữ |