**Online Appendix B**

**The Vietnam Urban Food Consumption and Expenditure Study**

**List of western style food away from home consumed and reported by the sample population**

|  |  |
| --- | --- |
| **English Name** | **Vietnamese Name** |
| 1. Pâté bread/Bánh mì/Kebab (western style)
 | Bánh mỳ Pate / Bánh mì pate thịt / bánh mỳ kebab / Bánh mì thịt |
| 1. Bread
 | Bánh mỳ |
| 1. Instant noodle
 | Mỳ gói / Mỳ tôm / Mỳ ăn liền |
| 1. Popcorn
 | Bỏng ngô / Bánh ngô |
| 1. Nutritional baby powder
 | Bột dinh dưỡng cho bé |
| 1. Fried flour
 | Bột chiên |
| 1. Sponge cake
 | Bánh bò |
| 1. Hamburger
 | Hamburger |
| 1. Sandwich
 | Bánh sandwich |
| 1. Pillow Cake
 | Bánh gối  |
| 1. French fries
 | Khoai tây chiên  |
| 1. Fried sausage
 | Lạp xưởng chiên |
| 1. Sausage (in general)
 | Chả (không nêu rõ) / Xúc xích |
| 1. Chicken salad
 | Gỏi gà |
| 1. Pig ear salad
 | Gỏi tai heo / Nộm tai heo |
| 1. Beef salad/Beef jerky salad
 | Gỏi bò / Gỏi khô bò |
| 1. Duck salad
 | Gỏi vịt |
| 1. Chè mixed beans (many types of bean)
 | Chè đỗ thập cẩm ( nhiều loại đỗ ) |
| 1. Black sesame milk
 | Sữa mè đen |
| 1. Green bean cake
 | Bánh đậu xanh |
| 1. Black bean milk
 | Sữa đậu đen / Sữa đậu đen óc chó |
| 1. Dried soya bean
 | Đậu nành sấy / đậu nành rang  |
| 1. Dried jackfruit
 | Mít sấy |
| 1. Raisins
 | Nho khô |
| 1. Fried banana
 | Chuối chiên |
| 1. Banana ice cream
 | Kem chuối |
| 1. Fruit Mixture
 | Trái cây thập cẩm / Trái cây dầm  |
| 1. Drinking yogurt
 | Sữa chua uống |
| 1. Soya milk
 | Sữa đậu nành |
| 1. Milk scum
 | Váng sữa |
| 1. Pasteurized milk
 | Sữa tiệt trùng |
| 1. Powdered milk / formula milk / milk powder prepared
 | Sữa bột / Sữa công thức  |
| 1. Yoghurt (yoghurt)
 | Sữa chua ăn (yaourt) |
| 1. Sweetened condensed milk / hot milk
 | Sữa đặc có đường / Sữa nóng  |
| 1. Cream
 | Kem |
| 1. Cheese
 | Phô mai |
| 1. Glutinous Rice Yougurt
 | Sữa chua nếp cẩm |
| 1. Carbonated soft drink (Coca Cola, Pepsi)
 | Nước ngọt có ga (Cocacola , pepsi) |
| 1. Beer
 | Bia |
| 1. Coffee
 | Cà phê |
| 1. Bottled green tea (C2, Khong Do)
 | Trà xanh đóng chại (C2 , không độ) |
| 1. Energy drink (sting, red bull)
 | Nước tăng lực (Sting , red bull) |
| 1. Herbal tea (Adenosma glutinosum etc.)
 | Trà thảo dược / Nước mát) |
| 1. Milk tea/Thai milk tea
 | Trà sữa / Trà sữa thái |
| 1. Smoothie (avocado, strawberry)
 | Sinh tố (sinh tố bơ , dâu) |
| 1. Chè lotus seed
 | Chè hạt sen |
| 1. Chè fruit (mango, pomelo, Thai)
 | Chè trái cây ( chè xoài , chè bưởi ) |
| 1. Chè babana
 | Chè chuối |
| 1. Fruit milk (corn milk)
 | Sữa trái cây ( Sữa bắp / Sữa ngô ) |
| 1. Alcohol
 | Rượu |
| 1. Bird nest drink
 | Nước yến / Yến sào |
| 1. Lemon tea
 | Trà chanh |
| 1. Lotus seed milk
 | Sữa hạt sen |
| 1. Cocoa
 | Ca cao |
| 1. Cake in general
 | Bánh ngọt không nêu rõ |
| 1. Gum
 | Kẹo cao su |
| 1. Bim Bim (Snack)
 | Bim Bim (Snack) |
| 1. Chocopie cake
 | Bánh Chocopie |
| 1. Lollipop / candy
 | Kẹo mút / Kẹo |
| 1. Chicken thighs cake
 | Bánh đùi gà |
| 1. Egg cake (Custa)
 | Bánh ngọt nhân trứng ( Custas ) |
| 1. Banana cake
 | Bánh chuối |
| 1. Salted egg cake / Sponge cake
 | Bánh bông lan trứng muối  |
| 1. Biscuits
 | Bánh quy (cosy) |
| 1. Rice cake
 | Bánh gạo |
| 1. Donuts
 | Bánh rán |
| 1. AFC cake
 | Bánh AFC |
| 1. Birthday cake / Cheesecake
 | Bánh kem |
| 1. Shrimp chips
 | Bánh phồng tôm |
| 1. Jelly
 | Rau câu |
| 1. Salted dry apricot
 | Ô mai / Xí muội |
| 1. Cream Puffs
 | Bánh su kem |
| 1. Caramel / Flan
 | Caramen / Bánh Flan |
| 1. Chocolate / Chocolate
 | Socola / Chocolate |
| 1. Pig skin cakes
 | Bánh da lợn |
| 1. Canned fish
 | Cá hộp |
| 1. Canned bacon
 | Thịt hộp chiên |