**Thẻ Cấu Trúc Nội Dung**

**1. <html> - Gốc của tài liệu HTML.**

**2. <head> - Chứa thông tin về tài liệu.**

**3. <body> - Chứa nội dung chính của tài liệu.**

**4. <title> - Đặt tiêu đề cho trang.**

**5. <meta> - Cung cấp thông tin metadata.**

**6. <link> - Liên kết tới tài nguyên bên ngoài (CSS).**

**7. <style> - Chứa CSS nội bộ.**

**8. <script> - Chứa mã JavaScript.**

**9. <base> - Đặt URL cơ sở cho các liên kết.**

**Thẻ Định Dạng Văn Bản**

**1. <h1> đến <h6> - Tiêu đề cấp 1 đến 6.**

**2. <p> - Đoạn văn.**

**3. <b> - In đậm văn bản.**

**4. <i> - In nghiêng văn bản.**

**5. <u> - Gạch chân văn bản.**

**6. <strong> - Văn bản đậm, có ý nghĩa quan trọng.**

**7. <em> - Văn bản in nghiêng, mang tính nhấn mạnh.**

**8. <br> - Xuống dòng.**

**9. <hr> - Đường kẻ ngang.**

**10. <blockquote> - Trích dẫn đoạn văn.**

**11. <pre> - Hiển thị văn bản với định dạng sẵn có.**

**12. <code> - Đoạn mã lập trình.**

**13. <span> - Định dạng một phần của văn bản.**

**14. <abbr> - Viết tắt.**

**15. <mark> - Đánh dấu văn bản.**

**16. <small> - Hiển thị văn bản nhỏ hơn.**

**17. <sub> - Văn bản dưới (subscript).**

**18. <sup> - Văn bản trên (superscript).**

**Thẻ liên kết và điều hướng**

**1. <a> - Liên kết đến trang hoặc nội dung khác (href, target).**

**2. <nav> - Chứa các liên kết điều hướng.**

**Thẻ Tạo Danh Sách**

**1. <ul> - Danh sách không thứ tự.**

**2. <ol> - Danh sách có thứ tự.**

**3. <li> - Một mục trong danh sách.**

**4. <dl> - Danh sách định nghĩa.**

**5. <dt> - Thuật ngữ trong danh sách định nghĩa.**

**6. <dd> - Định nghĩa thuật ngữ.**

**Thẻ Bảng**

**1. <table> - Tạo bảng.**

**2. <thead> - Đầu bảng.**

**3. <tbody> - Thân bảng.**

**4. <tfoot> - Cuối bảng.**

**5. <tr> - Hàng trong bảng.**

**6. <th> - Ô tiêu đề trong bảng.**

**7. <td> - Ô dữ liệu trong bảng (colspan, rowspan).**

**8. <caption> - Chú thích bảng.**

**9. <colgroup> - Nhóm cột.**

**10. <col> - Định nghĩa cột.**

**Thẻ Đa Phương Tiện**

**1. <img> - Chèn hình ảnh (src, alt, width, height).**

**2. <audio> - Chèn âm thanh (controls, src).**

**3. <video> - Chèn video (controls, src, width, height).**

**4. <source> - Định nghĩa nguồn dữ liệu cho âm thanh/video.**

**5. <iframe> - Nhúng nội dung từ trang khác (src, width, height).**

**6. <embed> - Chèn nội dung đa phương tiện.**

**7. <object> - Chèn đối tượng.**

**Thẻ Form (Biểu Mẫu)**

**1. <form> - Khởi tạo biểu mẫu (action, method).**

**2. <input> - Trường nhập dữ liệu (type, name, value, placeholder).**

**3. <textarea> - Trường nhập văn bản dài (rows, cols).**

**4. <button> - Nút bấm (type, onclick).**

**5. <label> - Nhãn cho trường nhập liệu (for).**

**6. <select> - Hộp chọn (multiple, name).**

**7. <option> - Một tùy chọn trong hộp chọn.**

**8. <fieldset> - Nhóm các trường trong biểu mẫu.**

**9. <legend> - Tiêu đề cho nhóm trường trong <fieldset>.**

**10. <datalist> - Danh sách dữ liệu cho thẻ <input>.**

**11. <keygen> - Tạo khóa mã hóa trong biểu mẫu.**

**12. <output> - Hiển thị kết quả tính toán từ biểu mẫu.**

**Thẻ Điều Khiển Bố Cục**

**1. <div> - Khối chứa nội dung.**

**2. <header> - Phần đầu trang.**

**3. <footer> - Phần cuối trang.**

**4. <section> - Chia nội dung thành các phần.**

**5. <article> - Bài viết độc lập.**

**6. <aside> - Nội dung bên lề.**

**7. <main> - Phần nội dung chính của trang.**

**8. <figure> - Hình ảnh minh họa.**

**9. <figcaption> - Chú thích cho hình ảnh trong <figure>.**

**Thẻ Nâng Cao**

**1. <canvas> - Vẽ đồ họa động.**

**2. <svg> - Tạo đồ họa vector.**

**3. <progress> - Hiển thị tiến trình (value, max).**

**4. <meter> - Hiển thị giá trị trong một dải (min, max, value).**

**5. <details> - Chi tiết có thể mở rộng/thu gọn.**

**6. <summary> - Tóm tắt cho nội dung trong <details>.**

**7. <dialog> - Hộp thoại (open).**

**Thẻ Tương Tác Với Người Dùng**

**1. <input type="checkbox"> - Hộp kiểm.**

**2. <input type="radio"> - Nút chọn.**

**3. <input type="text"> - Trường văn bản.**

**4. <input type="password"> - Trường mật khẩu.**

**5. <input type="submit"> - Nút gửi dữ liệu.**

**Thẻ Về Siêu Dữ Liệu**

**1. <meta name="description"> - Mô tả trang.**

**2. <meta name="keywords"> - Từ khóa liên quan.**

**3. <meta name="viewport"> - Điều chỉnh viewport cho các thiết bị di động.**

**4. <meta charset="UTF-8"> - Thiết lập mã hóa ký tự.**

**Thẻ Điều Khiển Kịch Bản (Script)**

**1. <noscript> - Nội dung hiển thị khi JavaScript bị tắt.**

**Thẻ Hỗ Trợ Seo Và Phân Tích**

**1. <meta name="description"> - Mô tả trang.**

**2. <meta name="keywords"> - Từ khóa liên quan.**

**Thẻ mô tả cấu trúc dữ liệu**

**1. <data> - Định nghĩa dữ liệu có thể đọc được.**

**Thẻ Tương Tác Nâng Cao**

**1. <template> - Mẫu nội dung HTML không hiển thị.**

**2. <slot> - Chèn nội dung vào một template tùy chỉnh.**