 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

#[DISPLAY]

TRANS2.

The next few questions will be on a different topic.

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

#[GRID; SP]

## Q1.

[CAWI: You’re going to see; CATI: I’m going to read you] several statements that people have made about their food situation. For these statements, please tell [CAWI: us; CATI: me] whether the statement was <u>often</u> true, <u>sometimes</u> true, or <u>never</u> true for [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: your household] in the last 12 months—that is, since last [INSERT name of current month].

[CAWI: Quý vị sẽ thấy; CATI: Tôi chuẩn bị đọc cho quý vị] một số nhận định mà mọi người đã đưa ra về tình hình sử dụng thực phẩm của họ. Đối với những nhận định này, vui lòng cho [CAWI: chúng tôi; CATI: tôi] biết liệu nhận định đó <u> thường là </u> đúng, <u>đôi khi</u> đúng, hay <u>không bao giờ </u> đúng đối với [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: gia đình quý vị] trong 12 tháng qua—tức là kể từ [INSERT name of current month] năm ngoái.

GRID ITEMS, RANDOMIZE:

1. [CATI: The first statement is, ]“The food that [INSERT IF S\_HHSIZE=1: I; IF S\_HHSIZE>1: we] bought just didn’t last, and [INSERT IF S\_HHSIZE=1: I; IF S\_HHSIZE>1: we] didn’t have money to get more.”

[CATI: Was that <u>often</u>, <u>sometimes</u>, or <u>never</u> true for [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: your household] in the last 12 months?]

1. [CATI: The second statement is, ] “[INSERT IF S\_HHSIZE=1: I; IF S\_HHSIZE>1: We] couldn’t afford to eat balanced meals.”

[CATI: Was that <u>often</u>, <u>sometimes</u>, or <u>never</u> true for [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: your household] in the last 12 months?]

1. [CATI: Nhận định đầu tiên là, ]“Thực phẩm mà [INSERT IF S\_HHSIZE=1: tôi; IF S\_HHSIZE>1: chúng tôi] mua không còn nữa, và [INSERT IF S\_HHSIZE=1: tôi; IF S\_HHSIZE>1: chúng tôi] không có tiền để mua thêm”.

[CATI: Điều đó có <u>thường xuyên</u>, <u>đôi khi</u>, hoặc <u>không bao giờ</u> đúng với [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: gia đình quý vị] trong 12 tháng qua không?]

1. [CATI: Nhận định thứ hai là, ]"[INSERT IF S\_HHSIZE=1: Tôi ; IF S\_HHSIZE>1: Chúng tôi] không đủ khả năng chi trả để ăn những bữa ăn cân bằng."

[CATI: Điều đó có <u>thường xuyên</u>, <u>đôi khi</u> hoặc <u>không bao giờ</u> đúng với [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: gia đình quý vị] trong 12 tháng qua không?]

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true
4. Don’t know
5. Refused
6. Thường xuyên đúng
7. Đôi khi đúng
8. Không bao giờ đúng
9. Không biết
10. Từ chối trả lời

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true
4. Don’t know
5. Refused

#[SP]

## Q3.

In the last 12 months, since last [INSERT name of current month], did [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: you or other adults in your household] ever cut the size of your meals or skip meals because there wasn't enough money for food?

Trong 12 tháng qua, kể từ [INSERT name of current month] năm ngoái, [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: quý vị hoặc những người lớn khác trong gia đình] có bao giờ cắt giảm khẩu phần ăn hoặc bỏ bữa vì không có đủ tiền mua thực phẩm không?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. Don’t know
4. Có
5. Không
6. Không biết

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. Don’t know

#[SHOW IF Q3=1]

[SP]

## Q4.

How often did this happen—almost every month, some months but not every month, or in only 1 or 2 months?

Tình trạng này có thường xảy ra không—hầu như hàng tháng, vài tháng nhưng không phải hàng tháng, hay chỉ trong 1 hoặc 2 tháng?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Almost every month
2. Some months but not every month
3. Only 1 or 2 months
4. Don’t know
5. Hầu như hàng tháng
6. Vài tháng nhưng không phải hàng tháng
7. Chỉ trong 1 hoặc 2 tháng
8. Không biết

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Almost every month
2. Some months but not every month
3. Only 1 or 2 months
4. DON’T KNOW

#[SP]

## Q5.

In the last 12 months, did you ever eat less than you felt you should because there wasn't enough money for food?

Trong 12 tháng qua, quý vị có bao giờ ăn ít hơn mức quý vị cảm thấy cần do không có đủ tiền mua thực phẩm không?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. Don’t know
4. Có
5. Không
6. Không biết

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. Don’t know

#[SP]

## Q6.

In the last 12 months, were you ever hungry but didn't eat because there wasn't enough money for food?

Trong 12 tháng vừa qua, có bao giờ quý vị đói nhưng không ăn vì không đủ tiền mua thức ăn không?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. Don’t know
4. Có
5. Không
6. Không biết

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes
2. No
3. DON’T KNOW

#[DISPLAY]

## DISPLAY1.

The next questions are about eating healthy foods – foods that support your health and well-being. Healthy foods include things like fruits, vegetables, whole grains, beans, nuts, yogurt, eggs, and fish. These foods can be fresh, frozen, or canned; and don’t have to be organic. Less healthy foods can include foods that are highly processed, pre-packaged, and can be high in salt, starch, sugar, and/or unhealthy fats.

Các câu hỏi tiếp theo là về việc ăn thực phẩm lành mạnh – là thực phẩm tốt cho sức khỏe và tinh thần của quý vị. Thực phẩm lành mạnh bao gồm những thực phẩm như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt, sữa chua, trứng và cá. Những thực phẩm này có thể tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp; và không nhất thiết phải là hữu cơ. Thực phẩm kém lành mạnh hơn có thể bao gồm thực phẩm được chế biến kỹ, đóng gói sẵn và có thể chứa nhiều muối, tinh bột, đường và/hoặc chất béo không tốt cho sức khỏe.

#[SP]

## Q7.

Thinking about the last 12 months, how hard was it for [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: your household] to regularly get and eat healthy foods?

Khi nghĩ về 12 tháng vừa qua, [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: gia đình quý vị] thường gặp khó khăn như thế nào thì mới có được và được ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Very hard
2. Hard
3. Somewhat hard
4. Not very hard
5. Not hard at all
6. Don’t know
7. Refused
8. Rất khó khăn
9. Khó khăn
10. Có phần khó khăn
11. Không khó khăn lắm
12. Không khó khăn chút nào
13. Không biết
14. Từ chối trả lời

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Very hard
2. Hard
3. Somewhat hard
4. Not very hard
5. Not hard at all
6. Don’t know
7. Refused

#[SHOW IF Q7=1,2,3]

[GRID; 5:4:4 SP]

## Q8.

People have different reasons for eating or not eating healthy foods. Please tell [CAWI: us; CATI: me] which, if any, of the following reasons were true for [INSERT IF S\_HHSIZE=1: you; IF S\_HHSIZE>1: your household] in the last 12 months.

Mọi người có những lý do khác nhau để ăn hoặc không ăn thực phẩm lành mạnh. Vui lòng cho [CAWI: chúng tôi; CATI: tôi] biết lý do nào, nếu có, trong số dưới đây đúng với [INSERT IF S\_HHSIZE=1: quý vị; IF S\_HHSIZE>1: gia đình quý vị] trong 12 tháng qua.

GRID ITEMS, RANDOMIZE:

1. Healthy foods are too expensive
2. There aren’t a lot of healthy food choices at the stores where [CAWI: I; CATI: you] usually shop
3. Stores or food pantries with healthy foods are too far away or hard to reach
4. [CAWI: I; CATI: You] don’t have a car or other transportation to reach stores or food pantries that have healthy foods
5. [CAWI: I; CATI: You] don’t have enough time to shop for healthy foods
6. [CAWI: I; CATI: You] don’t have enough time to cook healthy foods
7. [CAWI: My; CATI: Your] cooking equipment or storage space is not enough to prepare healthy foods
8. [CAWI: I; CATI: You] don’t know how to cook healthy foods
9. [CAWI: I; CATI: You] don’t know which foods are considered healthy foods
10. [INSERT IF S\_HHSIZE=1 AND CAWI: I don’t; IF S\_HHSIZE=1 AND CATI: You don’t; IF S\_HHSIZE>1 AND CAWI: My family doesn’t; IF S\_HHSIZE>1 AND CATI: Your family doesn’t] like the taste of healthy foods
11. Some of the foods from [CAWI: my; CATI: your] culture are hard to make healthy
12. [CAWI: I’m; CATI: You’re] not sure [CAWI: I; CATI: you] qualify for food assistance programs like food stamps (also known as SNAP or EBT) or WIC that help [CAWI: me; CATI: you] buy healthy foods
13. [CAWI: I; CATI: You] have mobility challenges or physical limitations that make it difficult for [CAWI: me; CATI: you] to prepare and eat healthy foods.
14. Thực phẩm lành mạnh quá mắc
15. Không có nhiều lựa chọn thực phẩm lành mạnh tại các cửa hàng mà [CAWI: tôi; CATI: quý vị] thường mua sắm
16. Các cửa hàng hoặc kho thực phẩm có thực phẩm lành mạnh quá xa hoặc khó tiếp cận
17. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không có xe hơi hoặc phương tiện di chuyển khác để đến các cửa hàng hoặc kho thực phẩm có thực phẩm lành mạnh
18. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không có đủ thời gian để mua thực phẩm lành mạnh
19. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không có đủ thời gian để nấu thực phẩm lành mạnh
20. [CAWI: Thiết bị nấu nướng của tôi; CATI: của quý vị] hoặc không gian lưu trữ không đủ để chế biến thực phẩm lành mạnh
21. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không biết nấu thực phẩm lành mạnh
22. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không biết thực phẩm nào được coi là thực phẩm lành mạnh
23. [INSERT IF S\_HHSIZE=1 AND CAWI: Tôi không; IF S\_HHSIZE=1 AND CATI: Quý vị không; IF S\_HHSIZE>1 AND CAWI: Gia đình tôi không; IF S\_HHSIZE>1 AND CATI: Gia đình quý vị không] thích mùi vị của những thực phẩm lành mạnh
24. Một số thực phẩm theo văn hóa [CAWI: của tôi; CATI: của quý vị] khó trở nên lành mạnh
25. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] không chắc [CAWI: mình; CATI: mình] có đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ thực phẩm như phiếu thực phẩm (còn được gọi là SNAP hoặc EBT) hoặc WIC để giúp [CAWI: tôi; CATI: quý vị] mua thực phẩm lành mạnh hay không
26. [CAWI: Tôi; CATI: Quý vị] gặp khó khăn về khả năng di chuyển hoặc những hạn chế về thể chất gây trở ngại cho[CAWI: tôi; CATI: quý vị] trong việc chuẩn bị và nấu thực phẩm lành mạnh.

RESPONSE OPTIONS:

1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true
4. Thường xuyên đúng
5. Đôi khi đúng
6. Không bao giờ đúng

#[SP]

## Q9.

Have you ever been or are you currently, enrolled in SNAP, the government’s Supplemental Nutrition Assistance Program (formerly food stamps) and receive benefits?

Quý vị có từng hoặc hiện đang ghi danh vào SNAP, là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung của chính phủ (trước đây là phiếu thực phẩm) và nhận được phúc lợi không?

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes, I have received SNAP benefits in the past, but I do not currently.
2. Yes, I am enrolled in SNAP now and currently receive benefits.
3. No
4. I don’t know
5. Có, trước đây tôi đã nhận được phúc lợi SNAP, nhưng hiện tại thì không.
6. Có, tôi hiện đang ghi danh vào SNAP và hiện đang nhận phúc lợi.
7. Không
8. Tôi không biết

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. Yes, you have received SNAP benefits in the past, but you do not currently.
2. Yes, you are enrolled in SNAP now and currently receive benefits.
3. No
4. You don’t know

#[SHOW IF Q9=1,3]

[SP]

## Q10.

Please select the primary reason you are not or have not enrolled in SNAP:

Vui lòng chọn lý do chính khiến quý vị không hoặc chưa ghi danh vào SNAP:

CAWI RESPONSE OPTIONS:

1. I don’t know if I am eligible
2. I am not eligible
3. I am not comfortable accepting help from the government for food
4. I do not think it’s the government’s job to pay for food
5. I don’t know how to sign up
6. The process to sign up is too difficult
7. I’m worried about signing up given the citizenship status of me or members of my household
8. Tôi không biết liệu mình có đủ điều kiện không
9. Tôi không đủ điều kiện
10. Tôi không thoải mái khi nhận trợ giúp từ chính phủ về thực phẩm
11. Tôi không nghĩ trả tiền thực phẩm là việc của chính phủ
12. Tôi không biết cách đăng ký
13. Quá trình đăng ký quá khó khăn
14. Tôi lo ngại về việc đăng ký do tình trạng công dân của tôi hoặc các thành viên trong gia đình tôi

CATI RESPONSE OPTIONS:

1. You don’t know if you are eligible
2. You are not eligible
3. You are not comfortable accepting help from the government for food
4. You do not think it’s the government’s job to pay for food
5. You don’t know how to sign up
6. The process to sign up is too difficult
7. You’re worried about signing up given the citizenship status of you or members of your household

END OF ROCKEFELLER FOOD/NUTRITION SECURITY SURVEY - BLOCK 2

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