„Ha tízszer, harmincszor megölt,
Ha kincsemet rabolta el, ha széjjel-
Szakgatta gyermekimet, feleségemet -
Még tán megengedhettem volna; de
Ő jó nevét ölé meg nemzetemnek
Rút öccse által s a feláldozott
Becsületet kiűzte udvarából. „

Azért erre a Bánk bántól idézett sorokra jutott a választásunk, mert ez hűen tükrözi a mű lényeges tartalmát, és ha ezt valaki megtekinti, elolvassa, felismeri a jellegzetes lényegét a Bánk bánnak.

Az idézet Bánk bántól származik, II. Endre királlyal folytatott beszélgetése során, amely az ötödik jelenetben hangzott el.

Idézethez fontos megemlíteni, az ezt megelőző eseményt, melyben Gertrudis elüldözte Bánk bánt, hogy ő uralkodjon, és saját nemzetének megadjon mindent a király távollétében.

Bánk Tiborctól kapott hírt, melyben tudomására jutott, hogy a magyar nép éhezik. Visszatért a kastélyba, hogy Gertrudison számon kérje, ekkor ő tört ragadott azzal a céllal, hogy Bánk életének véget vessen. Ekkor a tört visszafordította Bánk és leszúrta a királynét.

Jelen idézetben megérkezik Bánk a király elé és bevalja, sőt önérzetesen vállalja tettét, az ország érdekére hivatkozik, majd arra, hogy Gertrudis segítségével Ottó megtiporta a becsületét, elcsábította a feleségét.

Ezeket a sorokat érvényesnek találjuk a mai nap is, mivel a tetteinkért vállaljuk a felelősséget. Az ezzel járó következmények - amely lehetnek pozitívak is, ebben az esetben itt a király megértést tanúsított Bánk felé, hiszen tudta cselekedetét a nép miatt tette, de lehet negatív formájú is, amely a jelen esetben nem érvényesült. Az egyik mély tanulsága a műnek, hogy az őszinteség, a tetteink beismerése az egyenes út.