Розповідь ведеться від третьої особи – наймички Устини. За життя старої пані жилось їй у наймах нормально, але коли переїхала із

міста онучка хазяйки, то все стало догори ногами. Почала молода господиня лаятись на людей, одного разу так відшмагала бідолашну Устину, що та кілька днів не могла встати з ліжка.

Угледіла молода пані міського лікаря, а він її. Швидко заручили їх та почала паночка збиратись на хутір, де повинні були вони з коханим жити. Забрали вони й Устину із собою.

Тяжко стало жити на хуторі. Але навіть серед цієї жорстокості знайшла Устинка свою долю – хлопця Прокопа. Одружилися вони, але дуже не сподобалося це молодої пані. Стало вона до Устини ще жорстокішою. Одного разу заступився Прокоп перед пані за стареньку. Не витримала цього пані та віддала хлопця до москалів. Устина поїхала за чоловіком. Так нещастя зробило їх вільними від панського гніту.

Твір «Інститутка»- це відображення життя українського народу у той важкий час. Люди страждали, але саме через страждання вони могли отримати найдорожче – свободу.