,,Az Istennek kenettje Endre, nem

 Gertrúd! ez a rabló az nem lehet!

 Azért csak érjem el, torkon fogom,

 S királyi széke kárpitjának a

 Zsinórjával fojtom beléje lelkét.

 Mint vizözön zúgok mindenfelé,

 S ahol találom, ottan rontom öszve

 Ez asszony annyit átkozott fejét.”

 /Petur bán/

Véleményem szerint ez az idézet azért lehet a mű esszenciája mert a mű nagyrésze az idézet lényegére épül. A királyt az emberek nagy része tiszteli, jó királynak tartják II. Endrét. De a király és Bánk bán távollétében a királynő Gertrudisnak korlátlan hatalma van és ezt nagyon ki is használja. Meráni katonái fényűzően élnek a palotába és mulatoznak még a magyar földműves aki megöregedve harcolt népéért és cserébe nem kap semmi mást csak egy darab száraz kenyeret. Bánk bán hazatérve először a királynőt védte, de később ő is átpártolt a békételenek oldalára. Az idézet tartalma szerintem azért nagyon hangsúlyos mert egy külön szakasz is íródott a problémával kapcsolatban, ahol nemcsak a lázadó földművesek hanem a nemesek is megjelentek. Magyarországon a XXI. században ez a probléma nem annyira jellemző mivel nem királyság az államforma, de más országokban sajnos igen gyakori, hogy elnyomásban élnek az emberek az uralkodó kényelme érdekében. Sok országban nem becsülik meg a földművesek munkáját, holott a legfontosabb dolgok közé tartozik