# DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quyết định số 1902/QĐ-CTN ngày 02/10/2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Giới tính |
| 1 | Trần Hồng Thái | 21/12/1985 | TP. Hồ Chí Minh | Nam |
| 2 | Trần Mỹ Yến | 02/01/2013 | TP. Hồ Chí Minh | Nữ |
| 3 | Khuất Thị The | 22/3/1995 | Hà Nội | Nữ |
| 4 | Vương Gia Hân | 20/8/2021 | Nhật Bản | Nữ |
| 5 | Chu Minh Thái | 02/3/1984 | Quảng Ninh | Nam |
| 6 | Chu Phú Minh | 16/02/2015 | Nhật Bản | Nam |
| 7 | Chu Lý An | 16/3/2021 | Nhật Bản | Nam |
| 8 | Nguyễn Thành Hy | 06/4/1987 | Khánh Hòa | Nam |
| 9 | Võ Chí Kiên | 11/4/2023 | Nhật Bản | Nam |
| 10 | Nguyễn Thị Hòa | 24/8/1989 | Hà Nội | Nữ |
| 11 | Nguyễn Đăng Phúc Khang | 24/11/2020 | Nhật Bản | Nam |
| 12 | Lê Thị Kim Hương | 17/10/1989 | Đồng Nai | Nữ |
| 13 | Nguyễn Văn Ước | 20/8/1985 | Bắc Ninh | Nam |
| 14 | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 12/11/2017 | Nhật Bản | Nữ |
| 15 | Nguyễn Ngọc Trúc Anh | 30/12/2019 | Nhật Bản | Nữ |
| 16 | Cao Thị Thùy Linh | 03/3/1985 | Đồng Nai | Nữ |
| 17 | Vũ Haruka | 26/02/2020 | Nhật Bản | Nữ |
| 18 | Huỳnh Hiếu Lành | 23/8/1991 | Đồng Tháp | Nam |
| 19 | Huỳnh Nhật Thành | 21/7/2022 | TP. Hồ Chí Minh | Nam |
| 20 | Huỳnh Thị Phương Anh | 29/4/1971 | Huế | Nữ |
| 21 | Keita Murakami Trần Đại Chiến | 18/6/1997 | TP. Hồ Chí Minh | Nam |