Asur ticaret kolonilerinde bulunmuş yazılı belgelerde, aslında Asurca olmayan birçok teknik terim geçer. Bu terimler köken bakımından dil biçimciler tarafından Hint-Avrupa dil ailesine bağlanmaktadır. Bu özel sözcüklerin yanında belgelerde bulunan kişi adlarından birçoğu da yine etimolojik açıdan Hint-Avrupa kökenli olarak an analiz edilebilmekte ve Hititlerin M.Ö. 19.yy’da Anadolu’da var olduklarının kanıtı sayılmaktadır.

Kendilerini Kültepede Krallık yapmış kişilerin soyuna bağlayan Hititlerin öncüleri Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu’ya çoktan girmiş dil ve varlıklarını duyurmaya başlamış ve hatta yerel devletlerin yönetiminde etkin bir rol oynamaya başlamışlardı. Hint-Avrupa soyundan olan Hititlerin Anadolu’nun yerli halkı olmadıkları bilinmekte ancak göç tarihleri ve Anadoluya giriş yolları henüz kesin olarak saptanamamaktadır. Hititlerin ya da daha genel bir terimle Hint-Avrupalı toplulukların Anadolu’ya Trakya ve boğazlar üzerinden doğudan Kafkaslar yoluyla, Derbent kapılarından hatta Balkanların Karadeniz’e olan kıyılarından deniz yoluyla Orta Karadeniz’e geldikleri yönündeki varsayımlar bugün hala tartışma konusudur. Arkeolojik veriler bunlardan hangisinin daha doğru olduğunu kanıtlayacak sağlam ipuçlarını henüz ortaya koyamamıştır.

Bilim dünyasının Hititlerle ilk karşılaşması 1887 yılına rastlar. Orta Mısırdaki Tel-El-Amarna’ da yapılan kazılarda büyük bir tablet arşivine ait ilk belgeler bu tarihte eski eser pazarlarına sürülmüştü. Bu belgeler M.Ö. 14. Yy’da Mısır firavunları olan 3. Amenofis ve 4. Amenofis ve Tutenkamon’un Ön Asyadaki başka devletlerin kralları ile olan diplomatik yazışmalarını içermekteydi. Çivi yazısı ve Babil lehçesiyle yazılmış olan bu tabletlerin birinde Hitit Kralı Şuppiluliuma firavuna kardeşim diye hitap ediyor. Kendisini onunla eşdeğer bir hükümdar olarak görüyor. Bazı belgelerde ise Hititlerin Suriye üzerinde siyasal bir baskı ögesi oldukları ve buraya girdikleri kaydediliyordu. Mısır’ın yeni imparatorluk dönemine ait başka mektuplarda ise Mısır-Hitit çatışmalarından söz edilmekteydi. Bütün bunlar Martin Luther’in İncil çevirinsde İbranice Hitti’nin karşılığı olarak kullanılan Hititler yada Hetoğullarının M.Ö. 2.bin yılda büyük bir siyasal güç olarak bütün Ön Asyaya kendilerini kabul ettirdiklerinin kanıtıydı. Burada şu noktayı belirtmemiz gerekir ki İncil’de M.Ö. 1.bin yılda Filistin’de yaşamış oldukları söylenen Hititler ile M.Ö. 2.bin yılda Anadolu’da bir devlet kurmuş Hititler aynı kişiler değillerdi. Ancak bunlar da dil ve köken bakımından asıl Hititlerin akrabası ve onların bir bakıma devamı idiler. Tel- El-Amarna belgeleri arasında 2. Mektup daha vardı ki, bunlar o güne kadar bilinmeyen bir dilde fakat yine çivi yazısıyla yazılmışlardı. Bu belgeleri 1902 yılında inceleyen bilim adamı Norveçli Knutdzon, bu mektupların dilinin bir Hint-Avrupa dili olduğunu dünyaya duyurdu. Ne var ki Knutdzon’un bu buluşu diğer bilim adamları arasında kuşku ile karşılandı ve kendisine hemen hemen hiç yandaş bulamadı.