 A blue text on a white background

Description automatically generated with medium confidence

PROGRAMMING: ALL 5 QUESTIONS STEMS NEED TO SHOW ON SCREEN.

#[SHOW IF CAWI AND PANEL\_TYPE=70,71,72]

[SP]

LANGSWITCH\_AAPI.

Would you like to take this survey in English or one of the following languages?

您是想用英語還是以下一種語言來完成這項調查呢？

您是想用英语还是以下一种语言来完成这项调查呢？

이 설문 조사를 영어로 진행하시겠습니까 아니면 다음 언어 중 하나로 진행하시겠습니까?

Quý vị muốn thực hiện khảo sát này bằng tiếng Anh hay một trong các ngôn ngữ sau?

RESPONSE OPTIONS:

1. English
2. 繁體中文
3. 简体中文
4. 한국어
5. Tiếng Việt

IF LANGSWITCH\_AAPI =1,98, CONTINUE IN ENGLISH

IF LANGSWITCH\_AAPI =2, SWITCH TO CHINESE TRADITIONAL LANGUAGE VERSION

IF LANGSWITCH\_AAPI =3, SWITCH TO CHINESE SIMPLIFIED LANGUAGE VERSION

IF LANGSWITCH\_AAPI =4, SWITCH TO KOREAN LANGUAGE VERSION

IF LANGSWITCH\_AAPI =5, SWITCH TO VIETNAMESE LANGUAGE VERSION

IF (MODE=CATI AND PANEL\_TYPE=70,71,72) OR (PANEL\_TYPE<20), CONTINUE IN ENGLISH

START OF ROCKEFELLER FOOD/NUTRITION SECURITY SURVEY - BLOCK 2

INSERT ITEM TIMESTAMPS: TIME\_ROCKEFELLER\_START, DATE\_ ROCKEFELLER\_START

#[SHOW IF BLOCK2 IS NOT THE FIRST BLOCK SHOWN IN RANDOMIZATION]

[DISPLAY]

**TRANS2.**

The next few questions will be on a different topic.

Một vài câu hỏi tiếp theo sẽ về một chủ đề khác.

#[SP]

ROCK1.

The following question asks you about your relationship with food and your culture. Your culture is defined by you. If you are multiethnic or of a mixed background, please think about your Asian culture.

Câu hỏi sau đây hỏi quý vị về mối quan hệ của quý vị với thực phẩm và văn hóa của quý vị. Văn hóa của quý vị được xác định theo quý vị. Nếu quý vị là người đa sắc tộc hoặc có nguồn gốc hỗn hợp, hãy nghĩ về văn hóa châu Á của quý vị.

CAWI GRID ITEMS:

A. At home, I tend to eat foods from my culture

B. I trust my doctor, or other health professionals, for information on healthy eating

C. When I am feeling ill, I will eat specific food ingredients to get healthy

D. My food choices now are less healthy than the foods I grew up on

E. Food from my culture are generally healthier than American food

F. My grocery shopping habits have changed since the COVID-19 Pandemic

A. Ở nhà, tôi có xu hướng ăn các loại thực phẩm thuộc nền văn hóa của tôi

B. Tôi tin tưởng bác sĩ của tôi hoặc các chuyên gia y tế khác về thông tin ăn uống lành mạnh

C. Khi cảm thấy bị bệnh, tôi sẽ dùng các thành phần thực phẩm cụ thể để sớm khỏe mạnh

D. Lựa chọn thực phẩm của tôi bây giờ kém lành mạnh hơn so với thực phẩm trước đây

E. Đồ ăn thuộc nền văn hóa của tôi nhìn chung là lành mạnh hơn đồ ăn của Mỹ

F. Thói quen mua sắm hàng tạp hóa của tôi đã thay đổi kể từ Đại dịch COVID-19

RESPONSE OPTIONS:

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neither agree nor disagree

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Có phần không đồng ý

3. Không đồng ý cũng chẳng phản bác

4. Có phần đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

#[MP]

ROCK2.

In a typical week, please select all the ways you get your meals.

Trong một tuần bình thường, vui lòng chọn tất cả các cách thức mà quý vị nhận được bữa ăn của mình.

[CAWI - REMOVE BOLD] <i> *Please select all that apply.* </i>

Chọn tất cả các mục phù hợp.

RESPONSE OPTIONS:

1. At your home or a friend or family member’s home

2. At school

3. At a gathering space like religious institute, place of worship, or community center

4. Through an assisted service such as Meals on Wheels

5. Restaurants, either in person, through a delivery app, or takeout

1. Tại nhà của quý vị hoặc nhà của bạn bè hoặc người thân trong gia đình

2. Ở trường

3. Tại một không gian tụ tập như cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự hoặc trung tâm cộng đồng

4. Thông qua một dịch vụ hỗ trợ như Bữa ăn giao tận nhà

5. Nhà hàng, đến trực tiếp, thông qua ứng dụng giao hàng hoặc mang đi

#[SP]

ROCK3.

How easy is it for you to get groceries from your culture, either in a store or from others in your community?

Quý vị có dễ dàng lấy được hàng tạp hóa theo văn hóa của quý vị, trong một cửa hàng hoặc từ những người khác trong cộng đồng của mình hay không?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Very easy

2. Somewhat easy

3. Not easy

4. Not easy at all

5. I don’t seek these foods

1. Rất dễ dàng

2. Có phần dễ dàng

3. Không dễ dàng

4. Không dễ dàng chút nào

5. Tôi không tìm kiếm những thực phẩm này

#[SHOW IF ROCK3=3 OR 4]

[SP]

ROCK4.

Please select the primary reason it is not easy to get traditional ingredients:

Vui lòng chọn lý do chủ yếu không dễ để lấy được những nguyên liệu truyền thống:

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. The ingredients are too expensive

2. I don’t feel safe going into a store/it’s not a safe destination

3. The items are not available in a store

4. I have to travel too far/it’s hard to get to stores that have these items

1. Các nguyên liệu quá đắt

2. Tôi không cảm thấy an toàn khi đi vào một cửa hàng/đó không phải là một điểm đến an toàn

3. Các mặt hàng không có sẵn trong cửa hàng

4. Tôi phải đi quá xa/thật khó để đến các cửa hàng có những mặt hàng này

#[SP]

ROCK5.

I shop online for groceries…

Tôi mua sắm hàng tạp hóa trực tuyến...

RESPONSE OPTIONS:

1. Most of the time

2. Some of the time

3. Never

1. Phần lớn thời gian

2. Đôi lúc

3. Không bao giờ

#[DISPLAY]

ROCK\_DISPLAY1.

<unbold>In this survey, we use the term “<b>health care system</b>” to refer your health insurance plan and places like your doctor’s office, medical clinic, emergency room, or hospital.</unbold>

[SPACE]

<b>The following questions ask you about your opinions about the relationship of food to health, and what role our doctors and health care systems should play.</b>

<unbold>Trong khảo sát này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "<b>hệ thống y tế </b>" để đề cập đến chương trình bảo hiểm y tế của quý vị và những nơi như phòng mạch của bác sĩ, phòng khám y tế, phòng cấp cứu hoặc bệnh viện của quý vị.</unbold>

[SPACE]

<b>Các câu hỏi sau đây hỏi ý kiến của quý vị về mối liên hệ giữa thực phẩm với sức khỏe, và vai trò của các bác sĩ và hệ thống y tế của chúng ta.</b>

#[SP]

ROCK6.

[CAWI: I believe food is healing/good for my body.]

[CAWI: Tôi tin rằng thực phẩm sẽ giúp chữa lành/tốt cho cơ thể của tôi.]

RESPONSE OPTIONS:

1. Strongly disagree

2. Disagree

3. Neither agree/disagree

4. Agree

5. Strongly agree

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Không đồng ý cũng chẳng phản bác

4. Đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

#[GRID; 3,2 SP]

ROCK7.

Please indicate the degree to which you agree or disagree with the following statements.

[SPACE]

CAWI: I think the healthcare system should promote healthier eating in patients by:

Vui lòng cho biết mức độ mà quý vị đồng ý hoặc không đồng ý với các nhận định sau.

[SPACE]

CAWI: Tôi nghĩ rằng hệ thống y tế nên thúc đẩy bệnh nhân ăn uống lành mạnh hơn bằng cách:

GRID ITEMS, RANDOMIZE:

A. Providing more nutrition counseling to patients

B. Teaching patients to cook

C. Helping pay for healthier food in grocery stores, supermarkets, and/or farmers’ markets for patients with appropriate medical conditions

D. Having on-site food grocery or pantry pick-up locations for healthier food for patients with appropriate medical conditions

E. Helping to pay for delivery of healthy groceries or meals to homes of patients with appropriate medical conditions

A. Tư vấn dinh dưỡng nhiều hơn cho bệnh nhân

B. Dạy bệnh nhân nấu ăn

C. Hỗ trợ thanh toán thực phẩm lành mạnh trong các cửa hàng tạp hóa, siêu thị và/hoặc chợ nông sản cho bệnh nhân có tình trạng bệnh lý phù hợp

D. Có cửa hàng tạp hóa tại chỗ hoặc địa điểm nhận tại kho để lấy thực phẩm lành mạnh cho bệnh nhân có tình trạng bệnh lý phù hợp

E. Hỗ trợ thanh toán giao hàng tạp hóa hoặc bữa ăn lành mạnh đến nhà của bệnh nhân có tình trạng bệnh lý phù hợp

RESPONSE OPTIONS:

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Neither agree nor disagree

4. Somewhat agree

5. Strongly agree

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Có phần không đồng ý

3. Không đồng ý cũng chẳng phản bác

4. Có phần đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

#[DISPLAY]

ROCK\_DISPLAY2.

<u>For the remainder of this section, we use the term “Food is Medicine” to refer to a set of programs or services that aim to link food, nutrition, and health into the health care system. Please refer to the following definitions of “Food is Medicine” programs, which are usually accompanied by nutrition and cooking education:</u>

[SPACE]

Medically tailored meals <unbold>are home-delivered meals that are designed by a nutrition expert to meet your medical needs.</unbold>

[SPACE]

Medically tailored groceries <unbold>are “selected groceries, like certain fruits and vegetables, that are delivered to people with certain medical conditions; sometimes patients pick these up at a convenient location instead of delivery.”</unbold>

[SPACE]

Produce prescription programs <unbold>are vouchers or pre-paid debit cards that can be used to pay for fruits, vegetables, and other produce based on a health condition or risk.</unbold>

<u>Trong nội dung còn lại của phần này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "Thực phẩm là Thuốc" để chỉ các chương trình hoặc dịch vụ nhằm liên kết thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe với hệ thống y tế. Vui lòng tham khảo các định nghĩa sau đây về các chương trình "Thực phẩm là Thuốc", thường đi kèm với giáo dục dinh dưỡng và nấu ăn:</u>

[SPACE]

Bữa ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe <unbold>là những bữa ăn được giao đến tận nhà và được chuyên gia dinh dưỡng thiết kế để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của quý vị.</unbold>

[SPACE]

Hàng tạp hóa phù hợp với tình trạng sức khỏe <unbold>là "những mặt hàng tạp hóa được lựa chọn, như một số loại trái cây và rau quả, được giao cho những người có một số tình trạng bệnh lý nhất định; Đôi khi bệnh nhân nhận hàng ở một địa điểm thuận tiện thay vì nhận giao hàng."</unbold>

[SPACE]

Chương trình rau củ quả theo đơn <unbold>là phiếu mua hàng hoặc thẻ ghi nợ trả trước có thể được sử dụng để thanh toán trái cây, rau quả và các sản phẩm khác dựa trên tình trạng sức khỏe hoặc rủi ro.</unbold>

#[GRID; SP]

ROCK8.

CAWI: I have heard of the following Food is Medicine programs in the healthcare system:

CAWI: Tôi đã nghe nói về các chương trình Thực phẩm là Thuốc sau đây trong hệ thống chăm sóc sức khỏe:

GRID ITEMS:

A. Medically tailored meals

B. Medically tailored groceries

C. Produce prescription programs

A. Bữa ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe

B. Hàng tạp hóa phù hợp với tình trạng sức khỏe

C. Chương trình rau củ quả theo đơn

RESPONSE OPTIONS:

1. Yes

2. No

77. Not sure

1. Có

2. Không

77. Không rõ

#[GRID; SP]

ROCK9.

CAWI: If offered to me I would choose to participate in the following Food is Medicine programs through my health care system:

CAWI: Nếu được cung cấp, tôi sẽ chọn tham gia vào các chương trình Thực phẩm là Thuốc sau đây thông qua hệ thống y tế:

GRID ITEMS:

A. Regular nutrition counseling and/or cooking education around eating a healthy diet

B. Medically tailored meals

C. Medically tailored groceries

D. Produce prescription programs

A. Tư vấn dinh dưỡng thường xuyên và/hoặc dạy nấu ăn để ăn chế độ ăn uống lành mạnh

B. Bữa ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe

C. Hàng tạp hóa phù hợp với tình trạng sức khỏe

D. Chương trình rau củ quả theo đơn

RESPONSE OPTIONS:

1. Yes

2. No

77. Not sure

1. Có

2. Không

77. Không rõ

END OF ROCKEFELLER FOOD/NUTRITION SECURITY SURVEY - BLOCK 2

INSERT ITEM TIMESTAMPS: TIME\_ROCKEFELLER\_END, DATE\_ROCKEFELLER\_END