**Các thẻ trong HTML**

* <head></head>: thẻ để xác định phần đầu của trang web.
* <body></body>: thẻ để xác định phần thân của trang web.
* <footer></footer>: thẻ để xác định phần chân trang web, chứa thông tin về trang web, dữ liệu bản quyền,…
* <title></title>: thẻ để ghi tiêu đề trang web.
* <p></p>: thẻ để chèn đoạn văn bản.
* <a></a>: thẻ để chèn link.
* <ul></ul>: thẻ để in danh sách không có thứ tự.
* <li></li>: thẻ để định dạng thông tin danh sách.
* <ol></ol>”: thẻ để in danh sách có thứ tự rõ ràng.
* <br>: thẻ để xuống dòng.
* <i></i>: thẻ để in nghiêng đoạn văn bản.
* <big></big>: thẻ để in lớn đoạn văn bản.
* <h1>…<h6>: thẻ để xác định các tiêu đề chính của đoạn văn bản.
* <img>: thẻ để chèn ảnh.
* <style></style>: thẻ để định dạng đoạn văn bản.
* <u></u>: thẻ để in đoạn văn bản có dấu gạch chân.
* &bnsp; : in 1 dấu cách.
* &ensp; : in 2 dấu cách.
* &bmsp; : in 3 dấu cách.
* &emsp; : in 4 dấu cách.
* <hr>: thẻ để in đường kẻ phân cách nằm ngang.
* <em></em>: thẻ để nhấn mạnh đoạn văn bản quan trọng.
* <strong></strong>: thẻ để bôi đậm các ký tự, đoạn văn bản.
* <small></small>: thẻ để in nhỏ đoạn văn bản.
* <video>: thẻ để chèn video.
* <div></div>: thẻ để làm thùng chứa các phần tử khác.
* <pre></pre>: thẻ để in đoạn văn bản giữ nguyên định đạng như ở trình soạn thảo.
* <q></q>: thẻ để tạo câu trích dẫn ngắn.
* <time></time>: thẻ để định dạng đoạn văn bản có giá trị thời gian.
* <sub></sub>: thẻ để định dạng đoạn văn bản nằm ở nửa dưới văn bản thông thường.