Uršu adlı kentin sarılması ve düşmeye zorlanması sırasında görevlilerin Hattušili’ye ihanetleri ve bu gibilerin düşmanların yandaşları durumunda olan Karkamış, Halpa, Hurriler tarafından desteklendiği bir tablette çok açık olarak anlatılmaktadır. Hattušili’ nin vasiyetnamesi niteliğini taşıyan belgede bu kral zamanında iç siyasette de her şeyin iyi gitmediği, tahta geçmek için bazı prens ve prenseslerin dahi komploların içine girdiği belirgin bir biçimde ortaya konmaktadır. Ancak bütün zorluklara karşın devletin esasları ve özellikle dış siyasetinin ilkeleri Hattušili döneminde saptanmış oluyordu. (Uršu Kuşatması Metni ile ilgili daya ayrıntılı bilgiler verilip, ayrıca ikinci el kaynaklara da değinilecektir.)

Hattušili’ nin hasta yatağında Kuššar kentinde bir vasiyetname yazdırdığını bilmekle beraber, ölüm nedenini öğrenemiyoruz. Ancak kralın Kuzey Suriye seferlerinden birinde yaralanmış olması olasıdır. Veliaht olarak ilan edilen I. Muršili’nin bize kalan belgelerinden Hattušili’nin gerçekten iyi bir seçim yapmış olduğu açıktır. Muršili’nin Hattušili ile olan akrabalığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Hattušili’nin veliaht Muršili’nin dedesi, babası ya da babalığı olabileceği yönünde çeşitli yorumlar vardır. I. Muršili daha önceki kral I. Hattušili tarafından konmuş dış siyaset hedeflerini benimseyerek bunların gerçekleştirilmesi yönünde hareket ettiği görülmektedir.

Muršili’nin askeri icraatının ağırlık noktasını Halpa ve Babil kentinin alınması oluşturur. Bunlardan Halpa (Halep) ‘nın Hattušili döneminde yayılma siyasetinin ilk hedefi olarak kabul edildiğini biliyoruz. Halpa’nın Hititlerin egemenliğine girmesi sonucu Önasyadaki kuvvet dengesi bu devletin lehine değişmiş, aynı zamanda ticaret yollarının denetimi de Hititlerin eline geçmiş oluyordu. Aynı zamanda bu kentlerden pek çok ganimet ve tutsak da alınmış, bunlar da Anadolu içlerine taşınmıştı.