Kuzey Suriye’nin fethi Murşili’ye Mezopotamya kapılarını açan en büyük etken olmuştur. Halep ele geçirilince aynı bölgede egemen olan Hurri kökenli prensler de Hitit ordusu karşısında tutunamayınca Murşili Fırat’ı izleyerek Güneye inmiş ve Babil’e varmıştı. Gerçi bu seferin ayrıntılarıyla ilgili fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Daha sonraki Hitit krallarından Tilipunu’nun fermanında bu olay anlatılır:

“ Murşili, Hattuşada egemen olduğu sürede onun çocukları, kardeşleri, akrabası, kendi kanından olanları ve askerleri çevresinde toplanmışlardı. Düşman ülkesini güçlü kolla dizginledi. Kendi ülkesini denizin komşusu yaptı ve o Halpa üzerine yürüdü ve Halpa’yı yakıp yıktı. Halpa’dan aldığı tutsakları ve onların mallarını Hattuşa’ya getirdi. Ondan sonra Babil’e yürüdü ve Babil’i yakıp yıktı. Hurilere de saldırdı ve Babil’den aldığı tutsaklarla onların mallarını Hattuşa’ya götürdü”.

Bir Babil tabletinde bu olaylarla ilgili görülen kısa bir not sayesinde Babil seferinin tarihi de saptanmaktadır.

“ Samsuditana zamanında Hititli Akad ülkesine (=Orta Mezopotamya) yürüdü.” Biçimindeki bu anlatım Murşili’nin kimin çağdaşı olduğunu öğrenmemize yardım etmekte ve Babil’in M.Ö. 1594 yılında fethedilmiş olabileceğini ortaya koymaktadır. Babil’in Hatti ülkesine olan uzaklığı ve her iki bölgenin birbirine bağlandığı yolların askeri yönden denetiminin güçlüğü düşünülecek olursa aslında bu seferin orta Mezopotamya’ya değin uzanan bütün olanların Hitit İmparatorluğuna sürekli olarak kazandırılması amacıyla yapılmadığı anlaşılır. Bu seferler Hatti ülkesine pek çok ganimet yanında en önemlisi ün kazandırmıştır, Hititlerin kendilerini büyük devletler arasında Önasya toplumlarına kabul ettirmelerini sağlamıştır.