У старого діда була донька-красуня, жив він з нею тихо і мирно, поки не оженився на іншій бабі , а ця баба відьма зла.

Не сподобалася їй падчериця, пристала вона до діда :

- Вижени її з хати, щоб я її в очі не бачила.

Старий взяв та й одружив свою донечку. Живе вона з чоловіком і радується, й народився в них хлопчик.

А відьма ще більше лютує, заздрість їй покою не дає; у вільну хвилину перетворила вона падчерицю на звіра – Арись-поле й вигнала до дрімучого лісу, а в плаття падчериці свою рідну дочку одягнула і поставила на місце доньки діда.

Так все хитро зробила, що ні чоловік, ні люди – ніхто обману не помітив.

Тільки стара мамка одна і догадалась, але сказати боялась.

З того самого дня, як тільки дитина їсти схоче, мамка понесе його до лісу й заспіва:

- Арись-поле! Дитя кричить

Дитя кричить, пити-їсти хоче.

Арись-поле прибіжить, скине свою шкуру під колоду, візьме хлопчика, дасть поїсти; після надіне шкуру й знову до лісу.

«Куди це мамка з дитиною ходить ? » - подумав батько.

Став за нею слідкувати й побачив, як Арись-поле прибігла, скинула шкуру й стала годувати малого.

Батько підкрався з-за кущів, взяв шкуру й спалив її.

- Ох, що це димом пахне; Ніяк, моя шкура горить! – каже Арись-поле.

- Ні, - віповідає мамка, - це, вірно, лісоруби ліс підпалили. .

Шкура сгоріла, Арись-поле приняла колишнє свою положення людини і все розказала чоловіку.

У ту ж мить зібрались люди, взяли відьму й прогнали її разом з донькою